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To provide a  community based  response  to  young people's 
needs by offering them the opportunity to contribute to and 






• Information  to  young  people  and  adults  on  related 
issues  









the Cork  Local Drugs Task Force are  the primary  funders of 




The  School  of  Applied  Social  Studies,  UCC,  is  a  centre  of 
excellence in the Social Sciences and has been recognised by 
the  Council  of  Europe  for  its  pioneering  educational 
achievements. In  the past 19 years,  it has grown  to become 
one of the biggest Schools within UCC’s College of Arts, Celtic 
Studies  and  Social  Sciences.   Its  academic  structure  is 
complex,  comprising  social  policy,  applied  social  research, 
social work and community development and youth work.  It 





upon  participation,  inclusion  and  diversity’.   This  mission 
statement is underpinned by the objective of making equality 
an  integral  part  of  the  intellectual,  cultural,  social  and 
economic life of the University.   
The  School  of  Applied  Social  Studies  is  a  research  active 
school which has a strong commitment  to both applied and 
more theoretical research at all academic  levels. The School 
has  a  wide  research  profile  which  focuses  on  research  on 
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research  into  community‐based  drugs  services  for  young 
people in Cork city. Their study included fieldwork conducted 
in  the  Youth  Work  Ireland  Cork‐sponsored 
Gurranabraher/Churchfield  Drugs  Outreach  project  in 
collaboration with  the  principal  researcher.  The  findings  of 
their  research  informed  the  paper:  Effective  Praxis  with 
Young  People;  a  Case  Study  which  was  presented  by  the 
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Irish  society  are  a  continuing  source  of  grave  concern  for 
policy makers,  communities,  law enforcement agencies and 
various professional practitioners.  







a  genuinely  holistic  methodology  for  effective 
intervention 
• A local rather than universal response rooted in harm 
reduction  allows  for  cultural,  geographical  and 
community  factors  to  dictate  the  nature  of  an 
intervention 
• Effective  praxis  in  this  field  requires  skilled, 
independent,  reflexive,  motivated  and  creative 
practitioners  operating  within  a  supportive  agency 
setting 
• A  clear  theoretical  framework  encompassing 
knowledge  of  young  people,  drugs  work,  human 
behaviour  and  communities  is  a  fundamental 
prerequisite to best practice 
• A high degree of  service visibility  in  the  community 
and easy access to the services is required  
• Community  based  projects  work  effectively  with 
service  users who will  never  enter  treatment;  they 






can  respond  to  these  social  issues  in  (particularly 
disadvantaged)  communities  offer  the  people  who 
suffer  from  drugs  issues  a  far more  comprehensive 
range of services than a medicalised response.  
• Human  contact  between  the  service  user  and  the 
practitioner in the form of a relationship founded on 
trust is the key building block of success 
• In  terms  of  cost  effectiveness  community  based 
projects  offer  excellent  value  for  money;  the 
overwhelming  majority  of  funding  is  used  in  the 
provision  of  frontline  services  and  the  per‐capita 
costs  compare  very  favourably  to  other  forms  of 
intervention. 
 
As  Ireland  enters  into  a  period  of  austerity  measures  and 
cutbacks  in  services  it  would  be  imprudent  to  view  Drugs 
Task  Force  Projects  as  a  luxury  service  that  can  be  done 
without or  scaled down.  Indeed  in  the  context of  recession 
the  likelihood  is  that drug  consumption will  increase  rather 
than fall as people attempt to cope with unemployment and 




“It  is  too  early  to  predict  what  impact  the 
economic crisis will have on drug use in Europe – 
but  we  know  that  marginalized  and  socially 
disadvantaged  communities  are  the  hardest  hit 
by  drug  problems.  Services  for  drug  users  are 
increasingly  threatened  by  budget  cuts,  which 
could  have  a  detrimental  effect,  not  only  on 
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more  than  ever  to  be  maintained,  not  cut.  Fintan 
O’Toole  has  recently  pointed  out  the  fallacy  of  ‘slash 
and  burn’  economics  in  relation  to  services;  “cutting 
drug  treatment  in  the  community means we’ll end up 






“For  everybody  who  has  an  interest  in  the 
prevention  of  drug  and  alcohol  problems  the 
options  are  clear:  either  we  engage  with  and 
accept complexity or we pretend  that  the  issues 
are  simple  and  straightforward”  (Butler,  2002, 
p.10).  
 
This  research  study  incorporates  the  view  that  drug  issues 

















Ireland  Cork  (YWIC).  This  project  has  been  taken  as  a  case 
study  to  exemplify  the  nature  and  form  that  youth  work 
sponsored  drugs  task  force  projects  can  take  in 
contemporary  Ireland.   The  research evaluates whether  this 
project offers  learning and examples of best practice  in  the 





Chapter  1  introduces  the  background,  rationale  and 
methodology of the study 
 






and  community  perspective  in  terms  of  the  responses, 
interventions and  issues  that  influence  the nature and  form 
that  current  service  delivery  takes.  It  also  (briefly)  outlines 
potential changes in the drugs ecology. 
                                                            






Chapter  4  profiles  the  Gurranabraher‐Churchfield  Drugs 
Outreach  Project  and  the  neighbourhood  in  which  it  is 







National  Drugs  Strategy,  the  local  drugs  strategy,  the 
National Youthwork Development Plan, the viewpoint of the 
service  users  and  the  impact  of  the  project  on  the  local 
community.  
 
Chapter  6  is  a  brief  examination  of  the  feasibility  of 
expanding the project’s operations. 
 
Chapter 7  is  the  concluding  chapter;  it  summarises  the  key 






use  are  predominantly  social  phenomena;  in  line  with  this 
approach  other  considerations  (such  as  legal  and  medical) 
assume  a  secondary  position  and  consequently  best  policy 















project was  of  a  very  high  standard  and worthy  of 
evaluation 
3. a  perception  that  other  agents  (particularly  state 
actors)  do  not  fully  grasp  the  nature,  context, 
challenges  and  successes  of  the  community  youth 
approach to drug use  
4. the  growing  perception  amongst  youth  and 
community  work  organisations  that  their 
contributions  to  this area are undervalued, with  the 
consequential fear that resources would be diverted 
into other (medical‐legal) responses   
5. the  growth  of  an  inappropriate  ‘numerical  referral’ 
approach  to  evaluating  the  work  that  views  the 

















On  foot  of  these  discussions  it was  decided  to  formalise  a 
dedicated research project; in order to minimise costs it was 
further  decided  that  the  study  would  take  the  form  of  an 
internal evaluation.  In  this  regard  the European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) note that;  
 
“Internal  evaluators may  be more  familiar with 
the  intervention  and  its  processes  than  an 
external  evaluator  and  may  be  more  likely  to 
enjoy the trust of staff and gain access to useful 
informal  information….  Furthermore,  internal 
evaluations are less expensive than external ones 




Given  that  the organisations chairman  is a  lecturer  in  social 
sciences with extensive research experience, and that he was 
able to access the assistance of two students to conduct the 




is  their  potential  lack  of  objectivity  due  to  both 
their  dependence  on  the  organisation  and  their 
personal  relationships  with  the  staff….  In  any 
internal  evaluation,  some  level  of  expert 
consultation  is  useful  in  order  to  avoid  pitfalls 
and shortcomings”  
 
To  guard  against  any  conflict  of  interest  and  or  overly 








































Following  the  discussions  outlined  above,  an  informal, 
preliminary  interview was held with two key project staff by 
the principal  researcher  in  late  January 2010  to outline  the 
parameters  of  the  study  and  commence  the  research 




Can  community  based  drugs  projects  such  as  the  GCDOP 
effectively  deliver  services  across  the  range  of  the  ‘tier’ 












1. The  background  context  is  to  be  explored  in  detail 
through a  review of  the pertinent  literature sources 




2. The  project  is  to  be  profiled  in  detail  in  order  to 




3. The project  is to be evaluated on the basis of  its  (a) 
original  aims  and  objectives,  (b)  the mission  of  the 
sponsoring  agency,  (c)  the National Drugs  Strategy, 
(d)  the  Local  (Cork  City)  Drugs  Strategy,  (e)  the 
National Youth Work Development Plan, and  (f)  the 
service  user  perspective.  The  EMCDDA  evaluation 
guidelines are to be employed as a framework tool in 
this regard. 
4. The  feasibility  of  providing  a  comprehensive  multi‐
level  service  to  drugs  users  in  the 
Gurranabraher/Churchfield  area  of  Cork  City  based 
upon the existing project is to be explored.  
5. The  overall  workings  of  the  project  are  to  be 
reconstructed in theoretical terms with the intention 
of  publicising  the  project’s  model  of  work  to 
interested parties (such as the Drugs Task Forces and 
various  Youth  Services)  locally,  nationally  and 
internationally. This particular aim coincides with the 
research  objectives  of  the  (interim)  National  drugs 
Strategy 2009 – 2016.   
 
The bulk of  the  fieldwork occurred  in February 2010, when 
the  research  team  located  in  the project’s premises  for  the 
week  Monday  22nd  to  Friday  26th  in  order  to  conduct 
interviews.  The  research  team  stayed  on  site  for  the week 
and were thus able to witness and record the  inter‐personal 
relationships,  everyday  events  and  rituals  (such  as  ‘tea‐
time’), and  the numerous  incidents  that shape  the project’s 
operations, influence decisions and  contribute to outcomes. 
The  principal  researcher  had  access  to  all  available 
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documentation  in  the  form  of  correspondence,  internal 
documents, reports and diaries in the project.  
 
This  report  is  qualitative  in  nature  and  uses  the 
Gurranabraher/Churchfield  project  as  a  case  study  agency. 
From  a  qualitative  perspective  reality  is  subjective, 
constructed, multiple  and  diverse  (Sarantakos,  2005,  p.41); 
the social world is experienced and interpreted differently by 
different  people.  The  study  is  also  inductive;  the  intention 










describe  as  a  ‘value  base  for  practitioner  research’,  a 
viewpoint  that  regards  the  value  systems  of  the  actors 
involved as being a key focus for understanding actions. The 
relationships  that  exist  between  actions  and  values  are 
complex  and  multi‐faceted,  particularly  in  a  professional 
setting, yet the nature of this relationship  is fundamental to 
understanding  the  totality  of  this  (or  similar)  projects 
ideology, principals, methods and activities.  
 
Alongside  the  grounded  theory  approach  the  study 
incorporated  the  research  principals  from  European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictions (EMCDDA) 
series  of  evaluation  manuals  concerning  preventative 





consistency  with  best  practice  in  this  particular  research 
field.  
     
Qualitative methods were  utilised  in  this  study  in  order  to 
investigate, analyse and theorise about this particular project 
in a meaningful manner. Such methodologies are eminently 
suitable  for  social  research  of  the  nature  of  this  study  and 




is  to  understand  a  programme  or  particular 
aspects of  it as a whole.  Instead of entering  the 
study with a pre‐existing  set of expectations  for 
examining or measuring processes and outcomes 
(quantitative  approach),  the  emphasis  is  on 
detailed  description and  in‐depth understanding 
as it emerges from direct contact and experience 
with  the  programme  and  its  participants” 




detailed  picture  to  emerge  in  such  a  micro‐social  system 
located  within  a  singular  geographical  community  setting. 




contemporary  drugs  research  remains 








of  research  studies  into drug use  and  related  issues due  in 








effective  first  step  towards  generating 
hypotheses  or  identifying  issues  that  require 
more  extensive  and  systematic  data  collection 
(Hartnoll,  in  Greenwood  and  Robertson,  2000, 
p.15) 
 
Notwithstanding  the  above  starting  position,  the  study  did 
develop  a  tentative  hypothesis;  that  the  Gurranabraher 
project does offer an alternative approach  to  current drugs 
work operational procedures (the ‘tier’ system) and that it is 











service  users.  Within  a  few  hours  of  commencing  the 
fieldwork  in  the  agency  however  the  project  worker,  the 
manager  and  the  principal  researcher  decided  that  both 
student  researchers  had  displayed  the  necessary  skills  to 
interview the service users.  
 
Additional  information was  informally gleaned  from a  range 
of  well  placed  contacts  in  both  the  youth  work  and  drugs 
work sectors; this information has proved especially useful in 
uncovering  the  ‘mood on  the ground’ so  to speak.  It should 
be noted  that quite  a number of people who  spoke  to  the 
research team in this regard wished to remain anonymous. 
 
A  brief  empirical  ‘sub‐survey’  was  conducted  amongst 
random members of  the public on  site  in Gurranabraher  to 
gauge  the public perception of drugs  issues;  this sub‐survey 
took  the  form  of  an  administered  questionnaire.  This 
particular  research  instrument  was  designed  to  be  user‐




This  triangulation  of  information  sources  gives  voice  to 




study  in  the  shape  of  texts,  articles,  reports,  policy 
documents  and  so  forth  was  analysed  and  thereafter 
employed  to  provide  a  contextual  foundation  for  the 
research  and  to  inform  the  debates  and  arguments  raised. 




This  material  is  arranged  in  a  discursive  format  in  the 
background  context  section  of  this  report.  This  format was 
selected due to the nature of the topic, as Sadie Plant notes; 
 
“There  is  no  single  explanation,  no  overriding 
rationale,  and  certainly  no  final  solution  to  a 
drugs  problem  that  cannot  even  be  defined” 
(1999, p.206).    
 
Any  attempt  to  make  visible  the  complexities  and 
contradictions  that abound  in  this social  realm  requires due 
attention  to  a  background  of  ideology,  policies,  theories, 
practices and a subjective set of realities.  
 
Social  reality  is  shaped  by  value  systems  and  can  never  be 
perceived  objectively;  in  rejecting  the  dominant  positivist 
(and  frequently quantitative) approach  to evaluation Everitt 
et  al  (1992,  p.126)  put  it  that  “values  are  integral  to 
evaluation;  the  very  term  contains  the  notion  of  value”.  To 
properly understand the social world and the nature of social 
interventions we  have  to  be  aware  that  such  interventions 
“cannot  be  evaluated  out  of  context”  (ibid).  The  activities 
under  investigation  cannot  be  isolated  from  the  complex 
social webs  in which  they  take place, nor can numbers and 
statistics  relating  to  whether  or  not  “narrowly  defined 
objectives have been met” (ibid, p.130) be taken as objective 
truth.  The  approach  to  evaluating  the  work  in 
Gurranabraher‐Churchfield  was  therefore  guided  by  the 
defining of practice evaluation as the following; 
 







and  make  explicit  the  impact  of  economic  and 



































This  report  is  concerned with  the  Youth Work  Ireland Cork 
sponsored  community  drugs  project  in  the 
Gurranabraher/Churchfield  area  of  Cork  City.  Such 
community  based  drugs  interventions,  coordinated  by  the 
various  Local  and  Regional Drugs  Task  Forces  (LDTF/RDTF), 
began  to  come on  stream  in  the  late 1990s on  foot of  the 
Ministerial Task  Force on Measures  to Reduce  the Demand 
for  Drugs  reports  in  1996  and  1997.  Originally  there  were 
twelve Task Forces  in Dublin and one  in Cork, a further Task 
Force was established in Bray, Co. Wicklow, in 1999, and the 







partnership  model  involving  collaboration 














could  not  possibly  deal  with  the  multiplicity  of  localised 
issues that affect communities in relation to drug use. These 




• They  already  possessed  hard  infrastructural  assets 
such as buildings and soft  infrastructural assets such 





drugs  field  long before  the ministerial  task  force on 
drugs  and  had  developed  its  own  research  and 
resources  in  the  area5.  Youth  work  agencies 
represented a profession with experience,  ideas and 
resources  developed  locally,  nationally  and 
internationally. 
 
• As  a  non‐state  intervention  youth  work  possessed 
the  required  level  of  street  legitimacy  and  trust 
amongst  the  target  population.  In  many  instances 
young  people  were  interacting  with  the  same 
















With  the  above  in  mind,  youth  work  agencies,  alongside 
other  community  and  voluntary  initiatives,  represented  a 
rational and logical choice in terms of sponsoring agencies for 
these new projects. Youth service providers have been a key 
component  of  the  Task  Forces  with  organisations  such  as 
Foróige, YMCW, Ogra Chorcai and the member organisations 
of  Youth  Work  Ireland  (formerly  the  National  Youth 
Federation)  being  key  partners.  The  first Ministerial  report 
noted that drug misuse was fast “becoming a youth problem” 
(1996,  p.10)  whereas  the  second  report  indicated  that 
Ireland  was  dealing  with  a  “sophisticated  and  educated 









These  observations  and  recommendations  copper‐fastened 
both the centrality of young people’s issues and of the actual 
and  potential  contribution  of  youthwork  to  addressing  the 
use, misuse and abuse of psychoactive substances in Ireland. 
A specific resource stream, the Young People’s  facilities and 
Services  Fund  (YPFSF) was  initiated  in  1998  to  assist  youth 
organisations (amongst others, such as sports organisations) 





The background  thinking behind  the new projects was  that 
each Drugs Task Force project would, in its own way, combat 
the  growth  of  illegal  drug  use;  assist  those  who  were 
experiencing difficulties due to their use and benefit from the 
input of all the local actors (state, community and voluntary) 
in  their own neighbourhood. Despite  the  tensions between 
the  different  constituencies  inherent  in  partnership 
arrangements  (Butler,  in Pike, 2008)  the various  task  forces 
have become a key feature in the Irish drugs ecology.   
 




allowed  for  a  disjointed  and  sometimes  fragmentary 
development  of  praxis  across  different  Task  Forces  and 
projects. The Horwath Consulting  Ireland/Matrix Knowledge 
Group’s  evaluation  of  interim  funded  projects  (2008A  and 




An  alternative  interpretation  is  that  these  multiple 
approaches dovetail with  the objectives of  the  first  (2001 – 
2008)  and  the  current  (2009  –  2016)  National  Drugs 
Strategies  in  allowing  for  responses  to  be  mutually 
supportive by offering differing services that  target differing 
needs as perceived at the local level. From this vantage point 
the  diversity  of  approaches  is  a major  strength  of  the DTF 
projects.  Moreover,  this  would  coincide  with  international 





The  Regional  and  Local  Drugs  Task  Forces  have  developed 
over  the  years and now  represent an established  feature  in 
the  Irish  drugs  ecology.  They  have  also  been  successful  at 
many  levels  in contributing  to drugs policy and practice and 
crucially,  they  offer  an  opportunity  for  local  people  who 
reside  in  problematic  drug  communities  an  avenue  of 
participation.  In  2006  the Department  of  Community,  Rural 
and  Gaeltacht  Affairs  commissioned  Goodbody  Economic 
Consultants  to  review  the  Local  Drugs  Task  Forces,  the 
Comptroller general has noted that; 
“The  evaluation  concluded  that  the  local  drugs 
task  force  programme  had  been  very  effective 
because a  large number of measures relevant to 
the objectives set  in the National Drugs Strategy 
had  been  implemented  to  address  the  drug 
problem  at  the  local  level.  There  was  also 
evidence  of  higher  levels  of  trust  emerging 
between  local  communities  and  the  statutory 
agencies concerned with drug abuse and this was 
attributed  to  the  communication and mediation 






must  be  eradicated  continue  to  influence  and  indeed 
dominate  the  discourse.  Allied  to  this  legal‐deviance 
perspective is the dominance of a medical model in research 









use  and  the  potential  or  actual  responses  that  can  be 
adopted represent a contested and diverse discourse with a 
plethora  of  different  ideological,  praxis  and  policy 
viewpoints.  These  diverse  viewpoints  manifest  themselves 
visibly  as  a  variety  of  activities  that  run  the  full  gamut  of 
psychoactive  substance  work;  from  prayer  groups6  to 
injecting rooms. As each  form of  intervention operates with 
its  own  philosophy,  methods  and  praxis  it  presents  drug 
users of all sorts with a menu of services; however, the menu 
may well  consist  of what  is  available  locally, which may  or 
may  not  meet  the  requirements  of  the  )potential)  service 
user.  Sometimes  the  greatest  challenge  is  to  match  the 
service user with the appropriate service provider; bearing in 





in  an  Irish  context,  as  Maycock  and  Butler  (2005)  have 
pointed  out.  The  flexible  and  multitudinous  variety  of 
approaches that have developed since the instigation of DTF 












of  silence”  around  harm  reduction  interventions  and  a 
discomfort amongst youth orientated drugs practitioners  to 
discuss  their work. Randall’s exploration of  the  influence of 
research into drugs policy concluded that;  
 
“Policy  makers  reach  decisions  which  reflect 
compromise  between  what  research 
recommends as the optimal course of action and 




Tensions  are  evident  as  support  for  harm  reduction  is 
interpreted by some as support for drug use or the thin end 






a wide  variety of harm  reduction  activities whilst publically 












Reinarnman  (2004)  argues  that  this  policy  (and  implicitly 
practice)  ambiguity  is  both  the  result  of  ideological 
differences and a  functional vehicle  for effecting changes  in 
policies  and  practices.  From  an  Irish  perspective  this 
ambiguity is helpful in providing appropriate services without 






drug  use  as  a  disease,  categorise  drug  users  as  pariahs 
(McGreil,  1996)  and  as  addicts,  and  hold  a  generally  mis‐
informed opinion of drug issuesi. The very ambiguity that has 
allowed  services  to  develop  also  prevents  them  from 
entering  into  the  mainstream  of  Irish  political  debate  and 




from  the  Cork  Local  Drugs  Task  Force,  which  in  July  2001 
defined  its  approach  as  “harm  reduction  leading  to 
abstinence where appropriate” (Cork Local Drugs Task Force, 
2001),  thereby keeping onside with all potential  critics. The 
de  facto emergence of alternative strands  in  Ireland mirrors 
international  developments;  in  a  recent  (April  2010)  press 
release  acknowledging  harm  reduction’s  “move  to  the 
mainstream” the EMCDDA noted that; 
 
 “since  the  mid  1980s,  harm  reduction  has 
transformed  from  a  peer‐driven,  grassroots 




alongside  prevention,  treatment,  social 
rehabilitation and supply reduction as part of the 
‘comprehensive  approach’  to  drug  policy 
endorsed  by  the  European  Union”  (EMCDDA, 
2010). 
 
The  overall  approach  that  becomes  evident  from  our 
investigation  into the Gurranabraher‐Churchfield project  is a 
comprehensive one;  the project does not  limit  itself  to  the 
tiered  system  (see  below)  and  indeed  rejects  the  labelling 
and  categorisation  implied  by  dogmatic  adherence  to  such 











common  in  drugs  work  and  social  interventions. 
Interventions such as the GCDOP have been operating from a 
genuinely  holistic  perspective  since  their  inception.  In 
marginalised  communities  it  is  people  who  suffer  from 
cumulative  disadvantages  that  comprise  the  overwhelming 
majority of  service users  (O’ Mahoney, 2008, p.112).  In  this 
regard, they require responses that address multiple areas of 
their lives, not just drug use. A person such as this who quits 
psychoactive  substance use will  still have multiple  issues  to 
resolve  in  their  life  (Barber,  2002).  Alexander  (2001/2010) 
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categorises  this  as  ‘psychosocial  dislocation’;  in  essence 
people  persistently  engage  in  dysfunctional  and  self‐
destructive  behaviours  in  an  attempt  to  cope  with  the 
stresses  and  strains  inherent  in  free‐market  driven  post‐
modern and post‐industrial society.   
 
In  relation  to marginalised  young people  Steiker points out 
that;  
 
“Interventions  which  are  not  restricted  to 
addressing  drug  use  alone  have  proven  to  be 
more  effective,  because  they  also  address 
relevant needs  that are  connected  to  drug use” 
(Steiker, in EMCDDA, 2008, p. 13).  
 
Alongside  this  ‘sharp end’ of  the work  there exists a whole 
‘continuum  of  use’  and  in  each  community  a  local  drugs 
‘ecology’  (Edwards,  2005).  In‐depth  knowledge of  this  local 
ecology  is  fundamental  to  quality  early  intervention  and 
community based services are perhaps the only professional 
practitioners  with  meaningful  access  to  this  ecology.  Their 
work brings them into contact with users across the drug‐use 
continuum,  from experimenters  to  ‘hardened’ addicts. They 
are also  familiar with  the  families,  the economic aspects of 
the  local drugs  trade  (such as  the dealer network) and with 
the  (potential)  next  generation  of  users.  In  this  regard  the 
value  of  work  conducted  with  those  categorised  as  non‐
problematic users and especially young people who are in an 
experimental stage of drugs use cannot be under‐estimated 






a  drugs  task  force  area  has  a  measurable,  statistically 
significant  positive  effect  on  drug  use  among  early  school 
leavers”  (Corrigan,  in  Haase  and  Pratschke,  2010,  p.8), 
illustrating the effectiveness of youth/drugs work  in altering 
trajectories.  Coles  (1995)  regards  locality  as  holding  an 
importance  equal  to  social  class,  gender  and  ethnicity  in 
dictating  young  people’s  transitional  trajectories  and 
ultimate social destinations, highlighting the critical role that 
the  neighbourhood  plays  in  a  young  person’s  life.  A 
neighbourhood  that  features  a  low  age  of  introduction  to 
substance  use  as  a  social  norm  heightens  the  risk  of 
problematic use  in  later  life; Von  Sydow et  al  (in  EMCDDA, 
2009A, p. 8) report that; 
 
“Early  initiation  during  adolescence  has  been 
associated  with  higher  probability  of  drug  use 











drugs  focus  with  vulnerable  groups  is  overwhelming,  and 
indeed many organisations and agencies are engaged in such 









and  specific  (psychoactive)  sets  of  knowledge  and  skills 
(Gilman,  1992)  and  is  by  no means  ‘low‐level’.  The  Europe 




 “Improving  access  to  and  effectiveness  of 
prevention  programmes  and  raising  awareness 
about  the  risk  of  the  use  of  psychoactive 
substances  and  related  consequences.  To  these 
ends, preventative measures should include early 





 “Improving  access  to  early  intervention 
programmes  (measures)  especially  for  young 
people  with  experimental  use  of  psychoactive 
substances” (25.2).  
 
Historically,  drug  use  has  always  been  associated  with  the 
young  and  intertwined  with  youth  culture.  A  failure  to 
engage  with  young  people  in  an  area  as  fundamentally 
important as the recreational use of psychoactive substances 
(see  Davenport‐Hines,  2002,  Rudgley,  1993)  is  potentially 
catastrophic  in  terms of  the  reproduction of  societal norms 
and values  (Furlong and Cartmell, 2007) across generations. 







behaviour,  skills,  motives,  values,  beliefs  and 




concerned  with  the  socialisation  of  young  people  (Leahy, 
2010);  this  concern  most  obviously  extends  to  concerns 
about young people’s engagement with drug use, an activity 
that  policy  has  been  concerned  with  controlling,  reducing 





the National Drugs  Strategy  (interim)  2009‐2016 which  has 
two  broad  areas;  (1)  supply  reduction,  and  (2),  demand 
reduction, split into 5 ‘pillars’; 
• Reduction in the supply of drugs, 







The  Gurranabraher/Churchfield  project  straddles  across  the 
prevention  and  treatment  pillars  although  it was  deemed  a 
Treatment  project  in  the  National  Drugs  Strategy  Team 
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evaluation  of  LDTF  funded  projects  in  2008  (Horwath 
Consulting Ireland/Matrix Knowledge Group, 2008B).  
























































The Gurranabraher project  is  located  in  tier 3;  identified  in 
the  2005  ‘under  18’s’  report  (Department  of  Health  and 
Children,  2005,  p.5)  as  the  tier most  in  need  of  additional 
development.  In practice,  the project does not  implement a 
strict  interpretation  of  tier  system  in  terms  of  separating 
drugs work  into  a  specific medically orientated  activity  and 
instead  deliver  service  across  these  tiers,  from  the 
32 
 
experimental  user  to  those  who  are  encountering  severe 
problems. 
 
Fundamental  ideological differences exist and  inform  in  the 
manner  in which  societies,  including  Ireland, perceive drugs 
and  drug  users  (O’  Mahoney,  2008,  Murphy,  1996).  These 
differences may  not  be  readily  visible  yet  they  can  and  do 
impact dramatically on the shape and nature of services. 
 
From a critical discourse perspective  it  is  interesting to note 
the absence of any mention of youthwork in the tier system. 
One  can  only  assume  that  if  youthwork  received  even  a 
cursory mention it would be most likely be in tier 1, or at best 
tier 2. The placement of (generic) youth services in the lower 
tiers  (under  the  umbrella  of  community  perhaps)  implies  a 
lack  expertise  in dealing with drug  issues  (issues which  are 
often  only  a  part  of  the  difficulties  and  challenges  facing 
young people) and the claiming of expertise by those higher 
up  the  tier  system.  In  many  instances  properly  resourced 
youth  facilities  can  and do  assist  young people  in  resolving 
drug  issues  before  they  escalate  into  serious  problematic 
use.  The  tier  system  places  value  on  knowledge  in  the 
addiction  and  mental  health  realms  and  relegate  other 




term;  see  Klein,  2008)  at  the  pinnacle  of  the  tier  system 
implies  a  return  to  a  ‘one  size  fits  all  perspective’  and  a 
dismantling  of  any  comprehensive  services  that  currently 
exist. The Department of Health’s (2005) ‘under 18s report’ is 
heavily  slanted  towards  a  rehabilitation‐medicalised 




issues8.  Again,  the  nature  of  the  discourse  betrays  a 
medicalised  ideology with phrases such as  ‘patient’  implying 
a sick person that can be cured.  
 
One  cannot  deny  the  importance  of  areas  such  as  mental 
health  and  the  addictive  properties  of  (some)  psychoactive 
substances,  however,  affording  primacy  to  this  particular 
construction of drug use misses the reality of functional and 
normative drug use by young people (Plant and Plant, 1992) 
in  society;  even  if  this  drug  use  can  on  occasion  become 
dysfunctional  and  impact  adversely  on  the  individual(s) 
concerned.  In  many  instances  the  (young)  person  is  not 
addicted but  is engaged  in  risky or crisis  induced behaviour 







be  in  the  lowest  of  the  socio‐economic  ladder  in  their 
respective  society?  Roberts  (2010)  point  out  that  young 
people’s problematic drug use is shaped by numerous factors 












which  they  live  their  lives.  The  EMCDDA  acknowledge  that 
amongst young people; 
 
“Groups  that  are  particularly  vulnerable  include 
young  offenders,  young  people  in  institutional 
care,  early  school  leavers  and  students  with 
social  or  academic  problems,  and  young  people 
who  live  in  disadvantaged  families  or 
neighbourhoods where multiple  risk  factors  and 








and  into  the  labour  market  for  the  working  class  has 
collapsed;  this  collapse  exposes  young  people,  especially 
from  the working class,  to  fragmented  transitions  that have 
lost the traditional working class milestones along the routes 
into  adulthood.  Consequently,  these  young  people  are 
exposed to new sets of challenges, difficulties and obstacles 
in  their  transitions  unknown  to  their  parents  or  others  in 
their  communities.  Deficit  orientated  corrective  measures 
(such as early school leaver training) can assist individuals to 
a degree  yet  the  structural problems  raised by  free‐market 
neo‐liberal policies continue to undermine hitherto relatively 
concrete  expectations  of  employment  in  industrial  society 
(Walter  et  al,  2006).  The  net  result  is  both  material 
deprivation and a sundering from former ways of  life as the 
new  realities  of  unemployment,  underemployment  and/or 
precarious  employment  come  to  dominate  the 
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neighbourhoods  of  the  (formerly) working  class.  In  tandem 





Baumann  (2005)  argues  that  the  post‐Fordist  shift  towards 
flexibility,  outsourcing,  downsizing  and  rationalization  of 
industry  has  led  to  the  “cutting  down  of  the  volume  of 
labour”  (p.41)  and  an  enormous  widening  of  the  gap 





feeling  is  aggravated  by  a  double  pressure  of 
decreasing  living  standards  and  increasing 
relative  (comparative)  deprivation,  both 
reinforced  rather  than  mitigated  by  economic 
growth  in  its  present,  deregulated,  laissez‐faire 
form” (Baumann, 2005, p.41).      
 
Alexander  (2001)  contends  that drugs offer an escape  from 
these  unwelcome  realities  and/or  a  potential  economic 




an  adaptive  function.  For  example,  devoted 







Being  a  drug  gang  member  can  bring  both  status  and 
monetary  reward  and  even  a  ‘junkie’  lifestyle  allows  an 
individual  to  form  an  identity of  sorts and  thus  resolve  the 
Eriksonian  ‘crises’  of  youth  (Erikson,  1968).  White  (2010) 
found  that amongst  ‘hardened’ users  in Dublin  the need  to 
belong to a community, even a dysfunctional ‘junkie lifestyle’ 
community, acted as a powerful disincentive to change as  it 
would entail a parting  from  this community. Here we  see a 
visible  form of Durkheim’s organic  solidarity  that defies  the 
logic  of  a  medicalization  paradigm;  the  bonds  of  a 
community,  no matter  how  (ultimately)  destructive,  hold  a 
far greater attraction  than  the mechanical solidarity offered 
through  therapy  type  groups.  Relationships  matter, 
sometimes beyond even health and well being as defined by 




by  all manner  of  forces  and  therefore  a  range  of  properly 
resourced  measure  are  required  to  address  different 
individuals  in  different  situations.  Nevertheless,  even 
supposing  a  vast  investment  in  services,  it  is  difficult  to 
envisage  the  disappearance  of  drug  problems  in  modern 














Fear has been expressed  from  some quarters  in  youthwork 
(sources confidential) that the budget cuts resulting from the 
recent  economic  downturn  allied  with  the  championing  of 
rehabilitation/residential  treatment  centre  type 
interventions will see a downgrading of youth work  led drug 
interventions.  
In  July 2009  it was  reported  that  funding  for  the Drugs  task 
Forces  would  be  cut  by  2  million  euro;  from  an  already 
lowered  budget  of  32  million  (Irish  Examiner,  30/7/09).  In 
decrying  these  rumoured  cutbacks  Dr.  Joe  Barry  from  the 
North Inner City (Dublin) Local Drugs Task Force argued that 
the task forces were making a significant contribution to the 
maintenance  of  social  cohesion  despite  “decades  of 
difficulties”  and  that  a  lack  of  funding  would  see  the  re‐
emergence of problems in this area (ibid). By December 2009 
38 drug projects had experienced funding cuts with 11 facing 
closure  (Irish  examiner,  18/12/09).  In  the  same  timeframe 
the state ramped up provision for top tier services through a 




funding  for  additional  treatment  centres  alongside  the 
provision of extra counselling hours and detoxification beds 




At  this  juncture  we  may  postulate  that  the  ‘Research 
Outcome  Study  in  Ireland  Evaluating  Drug  Treatment 
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Effectiveness  (the  ‘ROSIE’  study, Comiskey et al, 2009) may 
be having an  (unintended) adverse effect on policy making. 




methadone  treatment  on  the  health  of 
individuals and on offending behaviour. The  fact 
that  over  8,700  people  are  now  included  in  the 
methadone  programme  represents  a  significant 
achievement  and  illustrates  the  focus  that  the 
Government is putting on tackling the problem of 
drugs  misuse.  The  outcome  of  this  research 
shows  that  treatment  does  work.  There  were 
significant  reductions  in drug use after one year 
in  treatment  and  those  in  treatment  also 
reported  that  their  involvement  in  crime  had 
reduced very significantly” (ibid.p.8).  
 
ROSIE’s  focus  is  on  opiate  drug  users  commencing  new 
treatment;  the  study  does  evidence  overall  success  in  the 
outcomes  for  the  sample  group;  however,  it  would  be 
counter‐productive  for  the  state  to  apply  the  ‘treatment 
works’  learning  from  this  study  as  a  generic  approach  to 




The positive developments  for  treatment  centres are offset 
somewhat  by  the  scaling  down  of  community  based 
interventions.  In  the Mid‐western Regional DTF  for example 




down.  The  supposed  rationale  behind  this  closure  is 
apparently grounded  in a  regional  imbalance  insofar as  that 
North  Tipperary  has  no Drugs  Task  Force  projects whereas 
Limerick  had  a  number  of  these  interventions.  The 
burgeoning  primacy  of  treatment  as  the  preferred  policy 
option has also been advanced as a reason for this closure.   
 
Whilst not wanting  to deny  resources  to  treatment  centres 
the  fear  is  that we are witnessing a de‐facto realignment of 
resources  away  from  the  voluntary,  community  and  youth 
sectors  towards  the  medical  service  providers;  this 
realignment  is  also  ideological  in  that  drug  use  is  being 
constructed  as  a  progression  into  addiction  and  reasserts 
medical  primacy.  From  this perspective  the  function of  the 
DTF  projects  is  to  serve  as  an  engagement  and  referral 
vehicle  into  (medicalised)  treatment  or,  alternatively,  to 
occupy  ‘clients’  who  are  on  a  waiting  list  until  a  place 
becomes available. This  (heavily contested9) construction of 
problematic  drug  use  presumes  addiction  as  the  outcome; 
the  logical  consequence of  a progressive disease. Arguably, 
this  leads  to  a  strictly  numerical  evaluation  of  a  project’s 
effectiveness  in  that  a  high  number  of  drug  users  referred 
into treatment equates with a high performing project.     
 
Hitherto  hidden  tensions  are  also  becoming  apparent;  the 
Cork  Local Drugs  Task  Force’s  attempts  to  reach  consensus 
on operational methods  led to much disquiet as youth work 
services  perceived  their  roles  as  being  relegated  to  that  of 







‘clients’  they  refer  on  up  the  tier  system  and  into 
rehabilitation/treatment.  There  also  exists  a  most  definite 
feeling  that  the  youth  service  contribution  to  the 
development  of  services  in  the  community  is  being 
deliberately downplayed and portrayed as ineffective.   
 
This  is  in  contradiction  to best practice  internationally.  The 
divestment of resources  from  lower  tiers would represent a 
seismic  step  backwards  in  service  provision  in  this  area,  a 
disassembly  of  the  partnership  ethos,  and  an  undue 
concentration  of  power  and  influence  in  the  medical‐
treatment  approach.  Such  a  development  would  also 
contradict the Government’s own policy response in the form 
of  the  2009‐2016  (interim)  National  Drugs  Strategy,  a 
strategy  that  recognises  the  complexities  of  the  issues 










These  fears  are  not  groundless  and  reflect  the  contested 
nature  of  drugs  work.  In  a  2005  submission  to  Strategic 
Taskforce on Alcohol the Faculty of Substance Misuse of the 
Irish  College  of  Psychiatrists  argued  strongly  for  a  4  tier 
system,  that  tier  3  (treatment)  facilities  should  be 
multidisciplinary and that “a consultant addiction psychiatrist 




medical  viewpoint  as  the  primary  perspective  on  drug 
misuse.  Youth,  community  and  voluntary  interventions  did 
not  feature  in  this  submission’s  second  appendix  on 
‘adolescent addiction treatment’ but the tier 1 and 2 services 
where  these  forms of  intervention occur were described as 





The  categorisation of preventative  and  educational work  in 
the  drugs  field  as  lower‐level  can  be  interpreted  as  both 
disrespectful  towards  the  professionalism  of  practitioners 
(both  paid  and  voluntary)  and  a  claim  for  primacy  by  the 
medically orientated interests in the drugs field. This state of 
affairs  is  not  conducive  to  the  further  development  of 
appropriate  services  founded  on  inter‐disciplinary  respect 





use  amongst  young  people,  perhaps  heralding  another 
change  in  the dugs ecology.  Long and Mongan,  (in Drugnet 
Ireland, Issue 33) note that figures from the European School 
Survey  Project  on  Alcohol  and  other  Drugs  (ESPAD),  the 
Health  Behaviour  in  School‐aged  Children  (HBSC)  and  the 
National Advisory Committee on Drugs (NACD) surveys show 
a decrease in alcohol use (but not drunkenness) and a fall in 
cannabis  consumption amongst  young people;  they  caution 
that although “these figures could represent a genuine fall in 
the  use  of  alcohol  and  cannabis”  they  may  also  represent 
changes  in  the  survey  samples or  the manner  in which  the 
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questionnaires  were  administrated.  However,  the  NACD’s 
2008  survey  (National Documentation  Centre  on Drug Use, 
2008)  showed  that  a  marked  increase  in  cannabis  use 
amongst  young  adults10  (from  26%  in  2002/3  to  31.4%  in 
2006/7) and cocaine (from 4.7% to 8.2%).  
 
Compiling  accurate  statistics  in  the  area  of  drugs  use  is 
bedevilled  by  the  illicit  nature  and  moral  opprobrium  of 
substances use, and by the secretive manner in which a large 
element of the activity takes place. On the one hand statistics 
are useful  to a point  in generalising; on  the other hand  the 



























Gurranabraher  and  Churchfield  are  two  neighbouring 
communities  on  the Northside  of  Cork  City. Gurranabraher 
was built in the 1930s as social housing; Churchfield was built 
later  (in  the  1950s),  again  as  a  social housing  intervention. 
Gurranabraher  consists  of  five  city  wards  whereas 
Churchfield  is  a  separate  ward.  Historically,  these  two 







The  majority  of  wards  in  the  north  of  the  city 
have  the  lowest  proportions  of  people who  fall 




Moreover,  in  the  key  indicator  areas  of  educational 
obtainment, unskilled labour and employment the Northside 
of the city fared poorly (ibid). Tellingly, even at the height of 
the  ‘Celtic  Tiger’  economic  prosperity  did  not  trickle  into 
these communities;  
 
“Despite  the  overall  decline  in  unemployment, 
Cork has eleven of the State’s eighty eight worst 
unemployment  black‐spots, which  have  average 
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unemployment  rates  of25%.  All  of  them  are 
within the northern area of the city” (ibid, p.47). 
 
Despite  these  issues  the  area  has  a  strong  level  of  social 
solidarity and a solid working class community  identity. This 
identity  carries with  it  a high  value on what might best be 
described  as  ‘traditional  working  class  morals’,  a 
commitment  to  family,  community  and  perceived  roles  in 
society. Tovey and Share (2003) note that; 
 
 “class  and  inequality  are  often  related  to 
neighbourhood  and  community;  territory, 
residence, distance, space and movement help to 
shape  people’s  experiences  of  class,  inequality 
and poverty” (2003, p.181). 
 
An overarching  set of  shared norms and values provide  the 
social  glue  that  binds  the  Gurranabraher‐Churchfield 
geographical area  into a community. However,  these norms 
and values were forged in an industrial setting insofar as that 




employment  sector  contributed  to  a  rise  in  social 
deprivation.  The  ‘fragmented  transitional  pathways’ 
mentioned  earlier  have  become  established  as  secure 
employment becomes rarer and rarer for the unskilled young 
(and  not  so  young)  worker.  Key  markers  of  progression  in 
working  class  life  connected with  employment have  all but 
disappeared  and  with  them  the  status  and  behavioural 




carries  subtle  undertones  of  laziness,  unsuitability  and 
weakness. Such a construction of unemployed young people 
feeds  into  a  labelling  process  that  further  alienates  young 
people  who  can  see  no  particular  reason  to  delay  any 
opportunity for gratification (Levitas, 1998).    
 
Despite  the  economic  successes  of  the  tiger  era 
neighbourhoods  like Gurranabraher and Churchfield did not 
catch  up  with  more  affluent  communities  and  represent  a 
near perfect  breeding  ground  for drug use  as  an  economic 
activity  (for  the  dealer),  as  an  escapist  activity,  and  as  an 
alienated  youth  population’s  transition  into  adulthood 
mechanism.  The  compound  effect  of  intergenerational 
poverty allied with low expectations erodes the social glue as 
hitherto  ‘deviant’  norms  become  established  as  acceptable 
behaviour  by  a  significant  (even  though  numerically  small) 
sub group of the population.  
 
Within  the  working  class  social  milieu  illicit  substance  use 
would still be considered deviant although a strong tolerance 
for alcohol use persists alongside an equally strong ‘pioneer’ 
ethos  of  total  abstinence;  indeed  our  brief  administered 






risk,  while  28.4%  deemed  tobacco  and  30.1%  deemed 
cannabis  as  posing  a  high  risk”.  This  illustrates  the 
acceptance  of  alcohol  in  Irish  society  and  the  lack  of 







perceived  the  area  to  have  a  ‘drugs  problem’,  agreed with 
the banning of substances  that are currently  illegal, wanted 
‘head  shops’  banned,  had  witnessed  illicit  drug  use  in  the 
area,  personally  knew  drug  users,  and  supported  the 
criminalisation  of  dealers  at  virtually  all  levels.  Attitudes 
softened  somewhat  towards users with  some agreeing  that 
they  should  be  viewed  as  victims  and/or  in  rehabilitation. 
One  comment  was  that  the  “drug  squad  should  deal  with 




force)  projects  are  viewed  positively  in  the  neighbourhood 
although  some  older  people  expressed  concerns  about  the 
drug  project’s  service  users.  The  project  staff  and  local 
people perceive  the  area  to have  a high  crime  rate  and  an 




the  drug  economy,  particularly  petty  street  crime  to  fund 
heroin  use  (Irish  Examiner,  8/3/10).  According  to  Chief 
Superintendent Michael Finn fully one‐third of drug seizures 
in the first 11 months of 2009 were of diamorphine (heroin) 
with  an  estimated  street  value  of  approximately  537,000 
euro  (Irish Examiner, 1/12/09). The  linkage between alcohol 











youth  (SPY  project)  in  the  area  in  1989.  The  project  was 
managed  by  the  Cork  Youth  Federation’s  regional  director 
and had one full time worker, and a number (usually 2/3) of 
part  time  VEC  tutors.  This  project  was  located  within  the 





National  Youth  Federation  (now  Youth  Work  Ireland)  took 






eventually  taking  responsibility  for  all  Youth  Work  Ireland 
operations  in Cork;  Youth Work  Ireland Cork became  a  full 
member  youth  service  of  Youth Work  Ireland  in May  2009 
and  the  process  culminated  in  January  2010  when  a  new 









The  project  changed  premises  a  number  of  times  before 
moving to its current location in March 2009. It now employs 
a number of staff in both full and part time posts to cater for 




The  Development  of  the  Gurranabraher‐Churchfield  Drugs 
Outreach Project  
The  genesis  of  the  Gurranabraher‐Churchfield  Drugs 
Outreach  Project  was  an  ‘Integration  Day’  held  in 
Gurranabraher‐Churchfield on April 1st 2000. The purpose of 
this  event  was  to  bring  together  the  various  actors  in  the 
youth  scene12  in  these  neighbourhoods  in  order  to  better 
liaise and cooperate in service provision. A clear finding from 
a series of workshops and meetings held that day was around 
the  lack  of  local  intervention  services  for  the  issues 
connected  with  drug  use  and  the  need  for  this  to  be 
addressed.  The  consensus  reached  was  that  a  Local  Drugs 
Task  Force  community  project  represented  the  optimum 
response to achieve this end.   
 
A  further  recommendation arising  from  this  integration day 
was  for  the establishment of a  ‘youth network  group’. This 
group  subsequently  compiled  the  application  for  a  Local 
Drugs Task Force project in the area with the National Youth 
Federation  taking  the management  role and now act as  the 













Force  Projects  had  been  evaluated  by  King  (2001),  with 
eleven  of  these  projects  being  mainstreamed.  The  solid 
performance  of  the  community  based  projects  targeting 
young people at  risk augured well  for  the expansion of  this 
form of provision and  indeed the Gurranabraher‐Churchfield 
area was identified in the Cork Local Drugs Task Force ‘Action 
Plan’  (Cork  Local  Drugs  Task  Force,  2000)  as  a  community 
requiring such provision.   
 
The 1996  ‘Gamma Report’ evidenced  the  locality  as one of 
high  disadvantage  and  therefore  vulnerable  to  problematic 
drug  issues;  the  six wards  in  the  area  had  an  early  school 
leaving  rate of over 50%  (Gamma, 1996,  in Gurranabraher‐
Churchfield Outreach Project Application Form to Cork Local 
Drugs Task Force, 2000). At  the  time,  the  rate  for Cork City 
was  33.7%  and  the  national  level was  34.5%. Research has 
evidenced  early  school  leaving  as  the precursor  to  life‐long 
marginalisation  and  the  primary  indicator  of  young  people 
getting  into  difficulty  in  Ireland  (Burgess  and  Leahy,  2003, 
Leahy  2006);  the  statistics  from  the  Gurranabraher‐
Churchfield area  strongly  indicated early  school  leaving and 
consequential  marginalisation  as  contributory  factors  in 
problematic drug use amongst the area’s youth population.              
 
The  Gurranabraher/Churchfield  Outreach  Project  was 
thereafter  initiated  under  ‘Round  2’,  a  second  tranche  of 











The  project  received  funding  of  £46,000  per  annum;  the 
current funding level is €66,016 per annum.  The project had 







practitioner  had  previously  been  employed  by  the  SPY 
project in a number of capacities and has been working with 
Cork  Youth  Federation/Youth  Work  Ireland  Cork  in 
Gurranabraher/Churchfield  since  1989.    The  Youth  Work 
Ireland  Cork  services  director  is  responsible  for  the  direct 
managing of the GCDOP.  
 
The project was  recommended  for mainstreaming13  in 2009 
following  an  evaluation  by  the  Horwath  Consulting 
Ireland/Matrix Knowledge Group (2008B) of  interim projects 
in 2008.       
The  original  focus  of  the  DTF  project  was  outreach  drug 
















involved  in  the  sex  industry”  (Drugnet,  Issue 11, 
p.10).  
 
Kori  et  al  (1999,  p.8)  list  the  broad  aims  of  such  outreach 
work thus;  
 
“Throughout  the  EU,  four  general  aims  of  drug 
outreach  work  have  been  defined  at  national 
level: 
• to identify and contact hidden populations; 
•  to  refer  members  of  these  populations  to 
existing care services; 









young  skateboarders  towards  the  provision  of  skate  parks  in  Ballincollig 
and  in  Cork  City. A  number  of  the  then  young  people  involved  in  CUSP 
maintained  both  their  interest  in  skateboarding  and  their  links with  the 






“The Youth Work Model  is  the oldest  in Europe; 
since  the  1960s,  youth  workers  have  been 
actively  seeking  contact  with  'problem  youth'. 
Characteristically, their aim is to find solutions to 
young  people's  problems  in  their  own 
environment, rather than deciding behind a desk 
what  they  consider  is  best  for  the  person 
concerned.  The  goal  is  to  prevent  further 
marginalisation  and  encourage  social 
integration” (ibid, p.10). 
 
The  GCDOP  approach  adheres  to  this  construction  of 
outreach work and whilst retaining the outreach element the 
project’s focus has changed and developed significantly over 
the  intervening  years.  The  project  is  now  operating  on  a 
number  of  levels  across  the  drugs  issues  range,  this 
broadening  of  its  mandate  and  activates  is  evident  in  its 
current orientation;   
 






At  the  time  of  the  project’s  establishment  the  main 
psychoactive  substances  available  and  of  concern  in  Cork 








solvents,  LSD and amphetamine. Cocaine had  just begun  to 
make serious  inroads  in Cork whilst heroin use was rare and 
sporadic  (Drugs  Unplugged,  1999).  The  availability  and 
popularity  of  particular  substances  has  waxed  and  waned 
over  the  intervening  years;  heroin  and  head  shop 
merchandise  have  become  increasingly  available  whilst 
alcohol  remains  the  bedrock  substance  in  polydrug  activity 




“Intensive  alcohol  use  is  often  a  major  but 
overlooked  component  of  polydrug  use.  For 
example,  stimulant  drugs  such  as  cocaine  may 







A  key  development  in  the  project’s  recent  past  was  the 
opening of the new ‘hut’ on Gurranabraher Road as premises 








The  project  is  physically  located  within  the  ‘new  hut16’ 
community  centre  on  Gurranabraher  road  and  has  a 
dedicated office within  this building. The office  is  small and 
inadequate for the project’s needs.  
 
It  is  also  located  within  the  overall  space  of  Youth  Work 
Ireland Cork’s premises on the top floor of the new hut which 
is  inappropriate  at  times  given  the  volume  of  traffic 
(particularly young people and children)  in  the building and 
the  desirability  of  confidentiality.  In  the  words  of  the 
Project’s manager “the only difficulty we would have  is  that 
because  it  is  known  that  people  who  have  difficulties  with 
drugs  come  there,  sometimes  we  are  just  conscious  that 
they’d be known locally in the area” (DOD). 
This  issue  is  partially  offset  by  the  use  of  the  backstairs 
emergency exit as an access  route. Conversely,  the  location 
allows  for  staff  support  from  other  YWIC  personnel  and 
allows access  to  the  resources  in  the YWIC premises and  in 
the main hall downstairs.   
 
The  physical  location  is  an  asset  insofar  as  that  it  is  highly 
visible.  Through  the  long‐standing  involvement  of  Youth 














Churchfield  is  a  deficit  in  easy  access  for  potential  service 
users.  
The  atmosphere  in  the  project  is  positive,  welcoming  and 





organised  around  individual  tasks  allocated  to  the  various 
workers.  Overall  responsibility  rests  with  the  director  of 
services who in turn reports to the directors’ board of Youth 
Work  Ireland  Cork.  However,  on  a  day  to  day  basis  the 
project’s personnel have a high degree of autonomy to make 









is  to act as an  independent  input  into  the strategic decision 
making  of  the  project  at management  level,  offer  effective 
inter‐agency liaison in the routine operation of the project, to 
present the project with the various agencies perspectives on 
youth  and  drugs  issues  in  the  locality,  guard  against  the 
duplication and overlapping of work between the concerned 
organisations, and to offer support and advice in the running 
of  the  project  (Collins/Cork  Local  Drugs  task  Force,  2001). 





These  arrangements  reflect  the  organisational  ethos  of  the 
sponsoring  agency  (YWIC).  A  high  value  is  placed  on  the 
actual  workers  insofar  as  that  the  sponsoring  agency 










The  director  of  services  has  overall  responsibility  for  the 
project and reports to the Board of Directors of Youth Work 
Ireland Cork. There are  seven directors at present,  some of 
whom  live  in  the  Gurranabraher  area.  A  number  of  the 
directors  possess  qualifications  in  the  areas  of  youth  and 
community  work.  The  director  of  services  also  provides 
praxis  supervision  to  the  staff  on  a  regular  basis;  the 
provision of adequate supervision has  long been  recognised 
as  a  vital  precursor  for  effective  practice  in  the  social  field 
(Coulshed and Orme, 1998, Seden, 1999). The staff reported 
excellent  relations  with  the  board  and  confidence  in  the 
management, whom  they  described  as  very  supportive. All 













voluntary or  low‐cost basis19  including  two  counsellors. The 
principal  worker  was  originally  the  woodwork  tutor  in  the 
SPY project; he has since acquired qualifications  in addiction 
counselling.  Additionally,  his  interests  in  outdoor  pursuits 
have  proved  beneficial  in  developing  the  project’s 
programme. The  semi‐voluntary worker possesses guidance 
and counselling qualifications and has been with the project 
for over  four years. She  is currently nearing  the completion 
of  a  degree  level  in  social  care;  moreover,  she  resides  in 
Gurranabraher  and  is  therefore  very  much  aware  of 
developments  in the community. The project manager‐YWIC 
director of services has been professionally involved in youth 
work  for  over  twenty‐six  years.  He  is  qualified  as  a  social 
worker  and  possesses  a  master’s  degree  in  social  science 
specialising  in  the  area  of  reflexive  practice.  He  has  also 
completed a higher diploma in child protection.  
 
The project’s workforce  is ethnically white  and  Irish,  and  is 
drawn  from  a  working  class  background.  These 







19  One  counsellor  provides  his  services  voluntarily  whereas  the  second 




range  of  appropriate  and  sophisticated  communications 
techniques  in  their work. The  service users  reported a high 
degree of  security,  trust and  comfort with  the workers and 
our observations of interaction between workers and service 




The  staff group perceive  the project’s purpose as being  the 
provision  of  as  comprehensive  a  service  as  is  feasible  for 
(primarily young) drug users and those at risk of or from drug 
use  in  the  Gurranabraher/Churchfield  area,  with  the  foci 
being  support  and  education. Underpinning  this  aim  is  the 
aspiration  to  “help  people  reach  their  full  potential”  (POC). 






Alongside  the  grand  vision  the  staff  group  identified  a 
number of service gaps that require attention  if such an all‐







The majority of  the  service users  are drawn  from  the  local 
community; however a  small number of people  come  from 






per  se  it  ranges  from  minor  experimental  use  (usually 
teenagers)  to  hardened  and  prolonged  polydrug  use.  Such 
service users are frequently beset by all manner of additional 
social, familial, legal, mental health and economic issues (one 
individual  is  currently  on  remand  for murder,  several  have 
over‐dosed  and  a  number  have  threatened/committed 




The  service user population are  virtually all  from  the  lower 
socio‐economic strata of  Irish society and have  typically  left 
school early  (or  if below age 16 are  still  in  school), possess 
little or no  formal qualification, and are unemployed. Some 
have  precarious  housing  situations;  others  live  in  local 
authority housing. A feature of housing in the area is the lack 
of  private  rented  accommodation;  the  bulk  of  housing  is 
either local authority or owner‐occupied. This in turn leads to 
a phenomenon whereby young adults move into bedsit‐type 
private  rented  accommodation  in  areas  such  as  St. 
Luke’s/Wellington Road  (Cork City’s  traditional  flatland)  yet 
to a large degree live in Gurranabraher‐Churchfield. People’s 
social  networks,  family  homes  and  public  space  are  still 
located in Gurranabraher‐Churchfield.   
 
Approximately 90% of  chaotic drug users  in  the project are 
faced with legal charges or have charges pending (usually for 










forties;  the  younger  ones  are  typically  in  the  experimental 
category  and  the work  focus  is  around  education  whereas 
the older ones tend to be either long term chronic drug users 
or  concerned  family  members  who  utilise  the  project  for 
support, advice and assistance.  The older age profile of some 












children  of  their  own;  a  key motivating  factor  for  them  to 
effect  change  (in  some  instances)  is  the  return  of  their 
children from care.  
Despite  the  emergence  of  the  older  user  a  significant 
proportion of service users are  in young adulthood; we may 
postulate  that  the  drug  usage  of  these  young  people  has 
developed  in a manner that  is problematic  in comparison to 
their  peer  groupings.  As  the  vast  majority  of  service  users 
self‐refer we may also advance  the notion  that  these young 









key  issue was pre‐conditions  for  accessing  services  and  the 
length of time that one would be waiting for treatment. One 
respondent  (Michelle)  informed  us  that  she  had  “been  10 





factors  such  as  price,  availability,  desirability  and  reputed 
effect. Within these parameters the main substances that the 
project workers  come  across  are  alcohol,  cannabis  (and  its 
derivatives), MDMA, prescription drugs, cocaine and heroin. 
Head  shop products gained a phenomenal albeit  temporary 
slot  in  the market, a development attributed by  the staff  to 
price, availability and perceived safety. The introduction of a 
ban on headshops  seems  to have  resulted  in prior users  to 
return  to  their  old  drugs  and  casual  users  to more  or  less 
forego these substances and their  illegal alternatives.  In this 
regard  the  EMCDDA  report  that  a  record  number  of  new 
(synthetic)  drugs  entered  the  European  drugs  ecology  in 
2009  (Drugnet,  April‐June  2010)  and  the  Irish  Examiner 
reported that head shop drugs are mutating faster in order to 
avoid  prohibition  (26/7/10).  It  remains  the  case  that  such 
products  can be accessed via  the  internet;  the  staff view  is 
that the typical Gurranabraher‐Churchfield young person will 
not  be  bothered with  such  a  delayed  gratification  and will 




Polydrug  use  is  the  norm  rather  than  the  exception  with 
prescribed  drugs  featuring  strongly;  “often,  if  people  are 
presenting with something else, prescription drugs are often 
underlying”  (TS).  Prescription  drugs  are  perceived  as 
relatively easy to access by service users and staff alike, with 





drugs  ecology  illustrate  the  ever  changing  nature  of  drug 
issues in one respect; an alternative view is that it is only the 
substances  used  that  are  subject  to  change  due  to 
availability,  fashion  and  whim;  the  underlying  social 
conditions  conducive  to  drug  problems  remain  and  will 




the  social‐advantage  spectrum.  It  is  when  the 





project  is  through word of mouth  from one  service user  to 
another;  “within  the  drug  using  community  there would  be 
communication‐somebody will say to somebody else whom is 
using”  (DOD).  Alongside  this  route  the  SPY  project’s 
longstanding presence  in the area  is a resource for the  local 
youth  population  in  that  local  young  people  (and  parents) 
seek  advice  and  assistance  from  individual  workers  who 
direct  such  enquiries  to  the  project  staff.  Familial  referrals 
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are  common;  “mainly  mothers  referring  children  and  now, 
children being anything up  to  forty  in some  instances where 
somebody is living at home” (DOD). 
 
The  staff’s high  local profile also  leads  to  informal  contacts 
being  made  on  the  street  or  outside  the  building.  The 
importance  of  this  informality  cannot  be  overstated  as  it 
represents a safe entry to the project.   




One  interviewee  reported  that  she  found  a  flyer  in  the  St. 
Vincent de Paul shop  in Gerald Griffin Street and dialled the 
number.  She  further  stated  that  the  project  met  her 
immediately,  in  contrast  to  her  prior  experiences  with 
services;  i.e. Arbour house  told her  she would have  to wait 
six weeks.   The  immediacy of response  is  important to note 





contact  to  take  place.  Even  if  the  person  decides  to  go  no 
further at  this  juncture  they will have met a worker and be 
aware  of  the  service  (this  can  itself  begin  the  process  of 





From  the  workers  perspective  the  expectations  of  service 
users  upon  entry  into  the  project  can  vary;  however 
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unrealistic  expectations  exist  with  one  worker  stating  that 
“many wanting to get clean without seeing the whole picture, 
their coping skills may be low and even if they get clean they 
may  not  be  able  to  maintain  it”  (POC).  Another  worker 
commented  that  (they want) “to be  fixed  immediately”  (JL). 
Parental expectations can be (unrealistically) high in terms of 
investing  the  project  with  quasi‐mystical  powers  to  effect 
change  in  their  offspring’s  drug  use.  Some  of  the  young 
people  (particularly  those  referred  in  by  An  Gardai)  don’t 
possess  any  expectations  insofar  as  that  they  perceive  the 
project  (on  first engagement) as a semi‐coercive attempt  to 
make  them  conform,  a  possible  last  chance  to  change 






Regardless  of  the  access  route  taken  by  the  individual 
participation  in  the  project  is  entirely  voluntary  on  the 
service  users  behalf;  this  is  a  strict  criteria  and  in  keeping 




New  service  users  are  assessed  through  a  conversational 
interview  and  a  referral  form  from  Arbour  house;  this 
particular document  serves  as  an  assessment  tool  as  it  can 
generate  a  wealth  of  information  and  assist  in  locating  an 
individual on the ‘cycle of change’. Thereafter, the staff team 
decides who is best suited to act as the lead worker with this 








Having both male  and  female workers  is  a  strong  asset  for 
the project as the service users tend to be more comfortable 
discussing intimate and personal life situations with a gender 
specific  worker.  Our  empirical  research  revealed  that 
although not articulated by the respondents, assessment is in 




The project’s  theoretical  framework  can be usefully divided 
into four overlapping and complimentary areas; 
 






The  workforce  display  a  strong  grounding  in  various  and 
complimentary  theoretical  notions  across  all  four  of  these 
areas. 
 
Interpersonal  work  is  strongly  informed  by  humanist  ideas 
(Carl  Rogers/Abraham  Maslow/Carl  Jung);  these  theories 
featured  strongly  as  a  baseline  position  with  compassion, 
non‐judgemental, empathy and positive regard being readily 
evident  from  observation  of  the  interactions  between  the 
workers  and  the  service  users.  The  ‘cycle  of  change’ 
(Prochaska  and  DiClemente,  1984)  model  is  utilised  as  an 
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assessment and working  tool and ecological  systems  theory 
is  evident  in  the project’s  interventions  through  family  and 
community  work.  The  family  work  undertaken  is  strongly 







from  using  particular  substances,  therefore  the  project 
should make every effort  to assist such people  in  improving 
their  life  situations.  This  approach  is  wider  than  a  strictly 
abstinence  orientation  and  allows  for  incremental  progress 
to be made; it also facilitates the prioritisation of areas other 
than  drugs  use  as  the  focus  of  intervention  (a  systems 
approach).  In  this  respect Rhodes and Hedrich’s description 




setting  and  need,  including  access  to  drug 
treatment” (2010, p.22). 
 
The  harm  reduction  value  base  is  also  visible  in  the 
preventative/educational work of the project whereby every 
effort  is  made  to  deliver  accurate  and  factual  information 
rather  than  attempting  to  scare  young  people  through  the 
use  of  (usually  counterproductive)  lurid  stories  and 
harrowing  survivor  commentaries. The preventative work  is 
grounded  in  a  ‘Risk  and  Protective’  factors  model  in 
conjunction  with  community  resilience  (ibid,  p.24).  The 




resistance,  are  often  effective  responses  to  drug  public 
nuisance as an ancillary benefit to the core work.  
 




The  EMCDDA  note  that  resilience  results  from  a  complex 
interplay of factors it can be built in communities by utilising 
a multi‐pronged  approach  that  targets  improvement of  the 










In  terms  of  youth  work  praxis  the  project  adheres  to  a 
personal development model (Hurley and Tracey, 1993) in its 
work  with  the  drug  using  young  people;  this  changes 
dramatically into a more radical and progressive model when 
the  Cork  Urban  Skateboard  Project  is  taken  into  account. 




(as opposed  to  tokenistic) participation  in  civil  society.  This 
aspect  of  the  project’s  work  featured  in  a  recent  pan‐
European  research  project  funded  by  the  European 
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A  strand of community work  is also evident  in  the project’s 
operations although this would not be readily visible. Within 
the  broad  parameters  of  community  work  the  project’s 






and  creativity  are  embraced;  problems  are  approached  as 
issues to be resolved through the involvement of the service 
users  and  staff  in  a  collaborative  process.  No  definitive 
method or model is championed as being superior to another 
and  the  workforce  displays  a  willingness  to  try  different 
approaches  and  methods  to  the  tasks.  A  strong  degree  of 
pragmatism  underpins  the  praxis  observed  in  the  project, 





between  the  individuals  concerned.  Theoretically,  a 
meaningful engagement with a worker begins the process of 
trust  building  and  allows  for  the  worker  to  support, 
challenge,  confront  and  assist  the  service  user  in  making 
beneficial changes to their life situation.  
This process  requires  solid and well developed  youth work, 
counselling and communication skills.  Various overt activities 
are undertaken  to allow  these  relationships  to develop,  the 
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shared  experiences  in  activities  such  as  outdoor  pursuits, 
sports,  arts  and  crafts  and  everyday  interaction  serve  as 
reference  points  and  situational models  for  discussion  and 
analysis of life situations  including substance use. In practice 
with  ‘at  risk’  young  people  the  European  Centre  for  the 
Development  of  Vocational  Training  (CEDEFOP)  point  out 
that;  
 
“A  relationship  with  a  trusted  support  worker, 
such as a mentor or a personal advisor, is one of 
the  most  effective  ways  of  helping  a  young 




Trips  away  are  also  undertaken;  participants  in  these  trips 
have an active role in deciding where they go and what they 
do.  Aquapuncture  provided  by  one  staff  member  and  the 
project  is  involved  in  the  ‘Strengthening  Families’ 
Programme.  
Communications observed  included a strong  level of  implicit 
understanding qualified by direct questions  if the worker (or 
indeed service user) was unsure of exact meaning; i.e. “what 
exactly  do  you  mean  by  that?”  The  knowledge  of  local 
linguistic  codes  is  a  tremendous  asset  in  allowing  for 
meaningful  and  rich  communication;  this  is  a  noteworthy 
characteristic of the project. 





Given  the  sometimes  disturbing  level  of  trauma20  the 
workers deal with  this  is unsurprising and  indeed a healthy 
release  for stress  (Edwardo De Bono  (1970) pointed out the 
reciprocal  linkages between  insight and humour, even when 
there  is  nothing  funny  about  the  situation),  it  serves  an 
additional  purpose  as  a  creative  tool  for  analysis  and 
planning.  
 
The  workers  appearance  comes  into  play  at  this  point; 
apparently mundane  issues  such  as  their  choice of  clothing 
can  convey  powerful  messages  to  the  service  users.  The 
casual,  informal  and  laid  back  appearance  of  the  staff 
contrasts  with  the  more  formal  attire  that  service  users 
expect  from  their experiences with  state agents  in  the past 
and reflects an  inherent understanding of the habitus of the 
neighbourhood  (Koprowska,  2005,  p6/7).  Indeed,  the 
workers are often taken as service users; a situation that the 






1. Preventative;  focused  on  delaying21  and minimising 
first  legal drug use  (such as alcohol) and countering 
the attraction of illegal substances. A comprehensive 
approach  is  employed  in  contrast  to  the  semi‐









targeted  at  young  people  that  are  at  best  a  dismal 
failure  and  at  worst  counterproductive  (Kiely  and 
Egan,  2000,  237).  It would  be  naive  to  expect  that 
preventative work can somehow stop young people’s 
entry  into drug use;  the strategic  imperative behind 
this  form of practice  is  to  raise protective  factors at 
an appropriate age. The delaying of use initiation and 
the  raising  of  awareness  around  the  effects  of 
particular  substances  are  crucial  tactics  in  the 
heightening of protective factors.  
2. Educational;  focused  on  the  provision  of  accurate 
and  factual  information  on  drug  use  and  related 
issues  (such as sexual health). This are also provides 
information on services available. In 2005 the project 
produced  a  magazine/comic  ‘Incider  head’. 
Facilitated  by  Anthony  Ruby,  the  SPY  project’s  VEC 
arts  tutor,  the work was done by a group of 14 and 
15  year  olds  and  funded  through  the  U4EA  YPFSF 
money.    
3. Working with individuals; this branch of the work can 
place  high  demands  on  the  project  staff.  It  is 
concerned  with  providing  ‘support  packages’  that 
take  individual  circumstances  into  account  and  is 
tailored to suit the  individual service user. The focus 
is on assisting the individual to stabilise their life and 
to  begin  to  make  progress.  Individuals  can  have 
difficulty keeping appointments with people  turning 
up  at  the  wrong  time  or  on  the  wrong  day  being 
common.  The workers  frequently  visit  service users 
in  their  own  homes,  especially  if  a  high  level  of 





4. Working with  groups;  the  project  runs  a  variety  of 
groups to offer specific services and supports to the 
group  participants.  Such  groups  include  the  ‘Friday 
group’  (comprised  of  high  level  service  users),  the 
‘concerned  persons  group’  (focussed  on  providing 
support for the families and friends of service users), 
aftercare  groups  and  social  orientated  groups  that 
partake  in  activities  such  as  outdoor  pursuits,  arts 
and  so  forth.  Theoretically,  the  work  with  groups 
closely (and apparently coincidentally) reflects Corey 
and  Corey’s  (1997,  p.355)  ideas  around  the  key 
elements  of  good  practice  in  groupwork;  fostering 
hope,  developing  belonging,  focusing  on  the 
immediate,  reinforcing  appropriate  social  skills,  and 






The  project  is  involved  in  this  work  due  to  its 
expertise  in the youth and drugs areas. Family work; 
the  focus  is on supporting and assisting  the  families 
of  service users,  some of whom are  ‘on holiday’  (in 
prison or residential treatment).  
6. Miscellaneous; this area of work comprises a variety 









as  accompanying  parents  to  visit  service  users  in 
residential treatment centres.   




8. The  ‘brief  intervention  group’  The  project,  in 
collaboration with  other  Cork  City  Local Drugs  task 
Force  Projects23,  operates  this  programme  for 
approximately  14  individuals  referred  in  from 
participating  projects.  This  particular  programme 
originated  as  a  collaborative  effort  involving  a 
number  of Dublin  based  agencies  targeting  cocaine 
users.  Entitled  ‘Reduce  the  Use’  (Cafferty,  Gardner 
and  O’Connell,  2007)  this  work  utilises  the 
theoretical  constructs  from  ‘Brief  Solution  Focussed 
Therapy’,  underpinned  by  cognitive  behavioural 
therapy, to assist the group members. Barber (2002) 
points  out  that  in  drug  dependant  situations  ‘we’ 
assume that more therapy/intervention is better, but 
that “there  is actually very  little evidence  to support 
this  assumption”  (p.123).  All  other  factors  aside,  a 
short  course  focussed  on  drug  use  can  therefore 
assist  service  users  in  making  positive  changes  in 
their life situations.      
 
Regardless  of  the  particular  method  used,  service  user 
progress is measured in an informal manner; the staff works 
with  the  individual service users across  the various areas of 






regard  the  focus  is  not  solely  on  drugs  use;  the  five  social 
areas  mentioned  earlier  all  feature.  This  is  commensurate 
with  a  holistic,  creative  and  systemic  approach  in  which  a 
positive development (such as accessing a training course or 
getting  a  flat)  has  a  knock‐on  effect  into  other  areas  of  a 
person’s  life.  The  liquidity  of  the  approach  is  visible  here 
insofar as any area of a person’s life can be a fruitful starting 
point.  Barber  (2002,  p.48)  recognises  the  value  of  both 
individualised  feedback  and  an  emphatic,  non‐judgemental 
approach as employed by the project.  
 
A person’s wider environment and  social  systems are  taken 
into  account  and  life  areas  are  not  split  into  (easily) 
categorised  compartments.  This  approach  is  qualitatively 




of  the  infinite  quantity  of  variables  that  impact  upon  the 
service users lives.    
 
This  contrasts with more  rigid programmes  (such  as  the 12 
steps)  which  follow  a  prescribed  pattern.  The  brief 
intervention group mentioned above is a case in point in that 
the  project  workers  took  the  original  programme  and 
adapted  it to suit their own group’s needs whereas a similar 




To  give  the  reader  a  picture  of  the  form  and  nature  of 
activities  and operations  in  the  project  the  schedule below 
was  compiled  from  the  project’s  activities  from  the  week 
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commencing  Monday  February  22nd  2010.  The  project 
doesn’t open to the public as such; usually the staff members 
operate  to  their  own  timetables  and  in  keeping  with  the 




Morning;   administrative  work  (which  can  be  put  on 














Worker 1;       6 
appointments 
Worker 2;      4 
appointments 
    Sessional Counsellor 1;    2 
appointments 














operations  of  the  project;  on  the  week  that  the  research 
team was  in  situ  a worker was due  to  accompany  a  young 
service  user  to  a  treatment  centre  in  Dublin,  and  another 
worker was taking an under‐18 to a counsellor near Capwell. 
Monday mornings are kept free so as to be able to deal with 
the  emergencies  and  traumas  that  have  occurred  over  the 
weekend  (on Wednesday  the 24th of  February  two workers 





brewing  to  the  best  of  anyone’s  knowledge.  Two  weeks 
previous  to  our  fieldwork  a  ‘mad  Monday’  had  occurred 
during  which  staff  had  been  responding  to  a  variety  of 
individuals with  issues  such  as  attempted  suicide, domestic 
violence and criminal activity of one sort or another.  
At other  times  the workers will be away  for weekends with 
groups. The project shuts down in August. This is traditionally 















go  to prison or  cut down/modify  their use  to  a  reasonably 
safe  level. Tragically and unfortunately a number of  service 
users  exit  through  overdose,  suicide  and  violent  non‐
accidental injury.  
 
Success  is  evaluated  as  a  relative  concept;  a  person  who 
modifies  their  use  or  indeed  their  lifestyle  is  viewed  as  a 
success.  Younger  people who manage  to  re‐orientate  their 
transitional  trajectories  away  from  harm  and/or  move 





The project  liaises with a wide  range of  services  concerned 
with both drug use and young people. Agencies  such as An 





The  project  staff  felt  valued  by  some  of  the  other  services 
and  reported  good  relations  with  these  entities.  However, 
this was qualified in relation to some agencies; “I feel medical 
bodies see us as a pain in the neck, I feel that the social work 




project.  Interaction  with  state  agencies  is  (usually)  on  a 
formal  basis  although  some  informality  and  personal 
contacts exist.  
 
The  youth network group  represents a  firm  set of agencies 
with which the project cooperates on a regular basis in both 
a  formal  and  an  informal manner  and  operating  under  the 
Youth  Work  Ireland  banner  gives  the  project  access  to  a 
national  network.  The  Youth  Work  Ireland  Cork  board  of 
directors gives the project ready access to another group of 
networks,  including  University  College  Cork;  additionally, 
YWIC regularly hosts student placements for this institution.  
 
The  sharing  accommodation with  the  SPY project  in  a  local 
community  building  allows  the  project  to  keep  its 
metaphorical  finger  on  the  local  pulse;  in  this  regard 
everyday  conversations  with  the  community  development 
project, HSE office and the caretaking staff offer the workers 
an  invaluable  source of up  to date  local news. The workers 
are conscious of  the need  to  separate gossip and  small  talk 
from pertinent information.  
 
Liaisons  are  generally  affected  if  and  when  they  become 
necessary;  the  project  worker  is  well  aware  of  the 
phenomenon  of  endless  network  meetings  eating  into  a 
practitioners  time  and  energy;  one  could  spend  an  entire 
week doing little else if choose to do so, especially when one 
considers the plethora of relevant organisations and agencies 
working  on  the  Northside  of  Cork  city.  With  this  in  mind, 
liaison and networking  is  conducted  in a utilitarian  fashion; 










“(1) To  support existing youth  initiatives and  (2) 
develop  responses  to  the needs of young people 
from  the area  involved  in or at risk of becoming 
involved with drugs”. 
 
The  project’s  development  and  its  current  operations 
indicate  that  these  aims  have  been  met  in  an  effective 
manner  congruent with  the principals of high quality  youth 
work.   
 
Whilst  still  fulfilling  the mandate of  these original  aims  the 
project has moved beyond its original brief and in this regard 
and  can  now  be  seen  be  effectively  responding  to  the  (1) 
developing needs of  its geographical catchment area and (2) 
the wider needs (in conjunction with other agencies such as 
Emerald  )  of  the  Northside  area  of  Cork  City.  Service 
development has been organic rather than mechanical. 
The drug ecology of Cork City has changed since the project’s 





Attention will  have  to  be  given  to  injecting  drug  becoming 
more  prevalent  and  to  addressing  the  issues  raised  by  this 
state of affairs. Stellamans  (Unpublished,  in EMCDDA, 2010, 







Furthermore,  Stellamans  work  suggests  that  prior  to 
initiation  into  injection  use  an  increase  in  consumption 
frequency and quantity ranks heavily as a warning sign. The 
project  will  require  a  specific  injection  strategy  if  the 
developing trend continues. At this point  in time  it has been 
suggested  by  the  staff  and  management  that  a  targeted 
initiative  towards women and girls  in  relation  to heroin use 
may  offset  the  impact  that  the  emergence  of  an  injection 




A danger of overstretch  is however evident;  the  staff  team 
are  dedicated  and  professional  and will  need  to  put  down 
boundaries on the level of new work that they take on. This is 
the  ‘other  side  of  the  coin’  in  relation  to  the  team’s  value 
base.    Overstretch  has  been  avoided  thus  far  through  the 




At this  juncture  it  is evident that the project requires a new 
and detailed  set of aims and objectives  to guide  it  through 
the  coming  years.  New  challenges  will  emerge  and  a 
reduction  in  resources  cannot  be  ruled  out  given  both  the 
















The  ethos  and  practices  of  the  of  the  sponsoring  agency’s 
mission statement; “to provide a community based response 
to young people’s needs by offering them the opportunity to 
contribute  to  and  participate  in  social,  educational,  artistic 






and  who,  for  whatever  reason,  continue  to  use  services 
(albeit usually on a sporadic basis).  
 
Service  users  have  built  up  relationships with workers  and 
the project; one  could venture  that  independence and  self‐
reliance (or  indeed referral to ‘adult’ services) should be the 
exit route  for all service users. Most of  the service users do 




needs.  The  dilemma  therefore  exists  of  a  youth  work 
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(1)  Prevention/Education  and  (2)  Treatment.  In  relation  to 
preventative work  the project  is  focussed on secondary and 










The  project  and  the  sponsoring  agency’s  operations,  ethos 
and mission  are  congruent with  the National  Strategy.  The 
Gurranabraher YPFSF and SPY projects overall practices mesh 
into the preventative strand of the Strategy in relation to the 
objective  of  increasing  protective  factors  and  reducing  risk 
factors  amongst  the  general  youth  population  of  a 
disadvantaged community.  
This  ‘blanket’  of  Tier  1  service,  in  conjunction  with  the 
services provided by other agencies (after schools groups for 
example),  in  the  main  frees  up  the  drugs  project  workers 
from primary preventative work (such as schools talks). 
 
The  National  Strategy  recognises  the  importance  of  such 
work  with  the  strategic  objective  “to  prioritise  prevention 
interventions on  those  in communities who are at particular 
risk  of  problem  drug/alcohol  use”  (p.96).  The  relevant 
performance  indicators  of  this  objective  equate  with  the 
projects  current  approach  although  these  indicators  have 
statistical targets which may not be realistic.   
 




“100%  of  problem  drugs  users  accessing 
treatment within one month of assessment by 
2012”  and  “100%  of  problem  drugs  users 





However,  the  project’s  ability  to  respond  virtually 




staff  and management  is  apparent;  if  the workforce  curtail 






the  local  drug  using  population  through  the  variety  of 
measures detailed earlier.  
 
Required  Action  (iii)  The  project  needs  to  maintain  its 
congruence with national policy  in relation  to  its operations 
and  resources.  The  project management  and  staff  urgently 
need to address the danger of worker burnout through over‐
work and overstretch. In this regard, the ability of the project 
to  respond  may  need  to  be  sacrificed  unless  further 
resources are forthcoming from funding bodies. 
 






to  be  little  clarity  as  to  the  current  state  of  affairs  in  this 
regard, with  the newly  launched  (Irish Examiner, 12/10/10) 
Cork  Local  Drugs  Task  Force  website  giving  no  details 
(http://www.corkdrugsinfo.ie).  The  absence  of  a  strategic 
85 
 
plan  is a worrying  issue  insofar as  that  the  central plank of 
local  policy  that  should  guide  the  project  is  open  to 
interpretation. In this respect the project has little option but 
to  frame  its work  in  reference  to  the national  strategy and 
the principals of good practice in the relevant disciplines.   
Given this situation, the project management (in conjunction 
with  other  voluntary  and  particularly  youth  work 
organisations) should endeavour to  input a strong, empirical 
and  theoretically  valid  youth  work  perspective  into  this 
strategy.  
 
Required  Action  (iv)  Youth Work  Ireland  Cork,  through  the 
appropriate channels, needs to champion both a youth work 







5  Congruence  with  the  National  Youth  Work 
  Development Plan 
 
As  the  core policy  framing youth work policy  in  Ireland  the 
National Youth Work Development Plan can be taken as the 
benchmark  document  for  praxis.  This  plan  is  in  effect  the 




and  placed  statutory  responsibility  for  youth 

















As  a  member  youth  service  of  Youth  Work  Ireland,  the 
project  and  sponsoring  organisation  are  also  required  to 
conform  to  the overall  strategic direction  and objectives of 




Additionally,  both  the  sponsoring  agency  and  the  project 
appear  to  be  operating  to  a  high  standard  of  international 
best  practice  in  the  field  of  community  youth  work  and 
achieving what  can be described  as  a  ‘Pan‐European Policy 
Foci for youth policies; the transmission of a broad European 
value  code,  the  (formal  and  informal)  education  of  young 
people,  the  reduction  of  racism  and  xenophobia  and 











The  service users  interviewed during  the  fieldwork element 
of this research reported a very high level of satisfaction with 
the project and its staff. The immediate response theme was 
mentioned  on  a  number  of  occasions,  alongside  the  high 
level of trust that service users come to place in the workers.  
One interviewee stated that the project “took away the fear” 
was  “non‐intimidating”  and  that  the workers were  “normal 
people”. She did however  state  that  they could “push more 
within reason  in terms of setting goals and guidelines” (SM). 
She also said that a project extension in the form of aftercare 
and  training  courses  would  be  beneficial.  One  individual 
described  the  principal  worker  as  “my  saviour  really”.  The 
service  users  reported  a  strong  degree  of  comfort  and 
security in the project.  
The physical  location and access  to  the project are an area 
that  would  benefit  from  some  change;  on  balance,  the 




















of  activities  that encompass prevention,  intervention, harm 
reduction,  and  community  based  treatment  as  the  core 
tactical  responses.  No  one  activity  is  lionised  as  superior 
(demanding more expertise)  than any other;  indeed a 100% 
success  rate  in  prevention  would  negate  the  need  for  the 
other activities. The  inherent fallacy of a  ‘numerical‐referral’ 
value bias  through  the  tier system  is obvious  in  this  regard. 
The concept of resilience  is useful here;  the Gurranabraher‐
Churchfield project,  in conjunction with  the SPY project and 
Youth  Work  Ireland  Cork  actively  builds  resilience  to 




“Community  level  programmes  aim  to  increase 
resilience  in  deprived  and  marginalised 
neighbourhoods by  improving  the general  social 
environment  for  children,  and  by  increasing 
community  cohesion  and  group 
identity….Intervention  studies  with  these  three 
components  –implemented  through  community 
mobilisation,  parent  and  youth  training,  early 
intervention  services  and  follow  up  case 
management‐have  shown  positive  effects  on 
young  people  and  family  resilience,  and  also 






Youth Work  Ireland  Cork’s  longstanding  presence  and  high 
regard in the community is undoubtedly a key element in the 
project’s success. Allied to these  facts are the good working 
relationships  that  the  project  enjoys  with  other  agencies 
operating in the Gurranabraher/Churchfield area. 
 
Required  Action  (vii)  The  project,  in  conjunction  with  the 
other  Youth  Work  Ireland  Cork  interventions  in  this 















with  a more or  less  implicitly understood  and  clear 
sense  of  mission  result  in  a  motivated  and  able 





could  have  serious  repercussions  for  the  project’s 
operations  as  any  subsequent  workers  will  need  a 




that  Youth  Work  Ireland  Cork’s  overall  perspective 
on  staffing  is  that  the  very  nature  of  youth  (and 
drugs)  work  demands  a  staffing  model  which 
recognises the centrality of the reflexive practitioner 
as  paramount.  The  notion  that  projects  can  be 
structured  in  such  a  manner  as  to  facilitate  a 
seamless  transition  between  workers  is,  in  the 
experience  of  Youth Work  Ireland  Cork,  groundless 
and  indeed  fails  to  acknowledge  the  reality  of  this 
work.   The current workforce  is highly competent  in 
the areas of knowledge, skills and values required for 
professional  practice  in  a  youth/drugs/community 
setting (O’Hagan, 1996).  
 
• Management;  in  a  similar  vein,  the  management 
group possess a highly relevant set of qualifications, 
skills and other assets that assist the project’s work. 
Of  note  in  this  regard  is  the  role  played  by  the 
Director,  David  O’Donovan,  in  the  provision  of 
professional  supervision  to  the  staff  group.  The 
management  does  however  have  ultimate 
responsibility  for  the  health  and  well  being  of  the 




• Structure; the project  is structured  in a manner that 
facilitates that extracts the maximum value from the 
available  resources.  The  delegation  of  tactical 
decision  making  to  the  frontline  staff  and  the 
inclusion  of  frontline  staff  in  strategic  decision 




from  the directors  to  the  staff  and  a  consequential 
high  level  of  commitment  from  the  staff.  The 






project  is  firmly  rooted  in  a  social  perspective  on 
drug use and on problematic drug user. The  import 
of such clarity cannot be underestimated as  it forms 
a  solid  yet  flexible  foundation  for  the  project’s 




• Historical  Relationship  and  Trust  in  the  Local 
Community;  the  high  esteem  of  the  Youth  Work 
Ireland  Cork  interventions  in  the  neighbourhood 
represents a priceless asset. The praxis of the project 
is  built  on  the  relationships  that  the  individuals 
involved  hold  with  the  local  community.  The  long 
term  presence  of  Youth  Work  Ireland  Cork  in  the 
neighbourhood  acts  as  a  pre‐existing  engagement 
mechanism  for  local  young  people  (and  indeed 
adults). The adherence to what Kiely (in Kiely, Forde 
and  Meade,  2009)  describes  as  youth  work’s 
‘traditional  code  of  voluntary  engagement’  and  the 
eschewing of coercion represents a tangible measure 
maintained by the project  in a field that does resort 




Moreover,  and  especially  pertinent  given  Ireland’s  strained 
financial circumstances, one must conclude  that  the GCDOP 
represents excellent value  for money. Although  it  is outside 
of  the  remit  of  this  study  to  engage  in  a  costs‐benefits 
analysis the simple arithmetic of 69 high level service users in 
a 10 month period for a project with a budget of 66,000 euro 
is  stark  insofar  as  that  it  costs  less  than  1,000  euro  per 




The overall  impact of  a project  such  as  the Gurranabraher‐
Churchfield Drugs Outreach Project  cannot be quantified  in 
monetary  terms  as  operating  in  the  social  world  involves 
countless  variables  that  do  not  possess  a  monetary  value. 
Ranging  from  the  building  of  social,  civic  and  community 
capitol, through preventative work and on to radical work in 




In  sum,  the  project’s  success  is  founded  on  the  people 




















maintained.  Service  development  in  the  form  of  expansion 
was discussed with  interviewees during  the  fieldwork and a 
number  of  areas  emerged  as  possible  vehicles  for  future 
service extension. 
The  form  that  such an extension of  services might  take can 
be broadly divided into a number of areas; 
 
1. The provision of a detoxification  facilities within  the 
geographical area 






At  this  juncture  it  is difficult  to assess  just how  feasible  the 
first two areas would actually be. O’Driscoll (2010) points out 
that there are currently no residential detoxification facilities 
for young people  in Cork,  illustrating the need at a city  level 
for such measures. Numerous obstacles may exist  to such a 
provision  in  a  youth  work  setting  as  the  delivery  of  these 
services might well shift the project away from a social model 
and  into  a  more  (1)  medical/health  paradigm  and/or  (2) 
social  care model of practice  (in a  residential detoxification 
setting).  The  EMCDDA  (2010A,  p.57)  point  out  that  needs, 
resources and theories have to coalesce if the pitfalls of over‐
extension  are  to  be  avoided;  notwithstanding  the  financial 
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requirements  such  a  development  could  present  a  rift  in 
theoretical approaches within  the both  the project and  the 
sponsoring agency.  
 
The  capacity  of  Youth  Work  Ireland  Cork  to  manage  such 
interventions is open to question and the possibility to access 
funding to resources  is very much doubtful, particularly  in a 
time  of  economic  uncertainty  and  a  reality  of  resource 
cutbacks. A need for such interventions does exist; it may be 
more  appropriate  however  for  Youth Work  Ireland  Cork  to 
collaborate with other agencies, the local community and the 
Local  Drugs  Task  Force  in  seeking  to  have  such  facilities 
located  on  the Northside  yet  operated  by  a more  relevant 
agency.     
 
Extending  the  hours  of  the  project  is  conditional  on  the 
acquisition of  further  resources. Given  that  the  Local Drugs 
Task  Force  monies  pay  the  salary  of  only  one  worker  it  is 
feasible  to  suggest  that  this  project  should  have  a  second 
post  funded.  Youth  Work  Ireland  Cork  is  currently  bearing 
the  financial  costs  from  a  central  budget;  the  Drugs  task 






to  apply  for  a new dedicated Churchfield Drugs  Task  Force 
Project. This should be avoided as such a development could 
easily  lead  to  a  duplication  of  work  in  the  administrative 





Whilst  broadly  in  favour  of  expansion  the  service  users 





out  of  pharmacy  based  needle  exchanges  across  the  HSE 
South  region  is  planned  for  in  early  2011.  Services  such 
methadone maintenance,  urine  testing  (which  is  already  in 
place),  residential  rehabilitation,  information  provision  and 
counselling  were  viewed  as  desirable.  Methadone  is 
currently  available  at  two  sites  in  Cork,  through  the  Simon 
(homeless  intervention)  Community’s  GP  and  at  Arbour 
House. These views equate in the main with the views of the 
workers and management  (although  some  staff did express 
the opinion that a needle exchange was feasible).  
 
What  are  apparent  are  the  changes  that  occur  in  the  local 
drugs  ecology.  These  changes  may  require  a  reorientation 
rather  than  an  expansion  of  services.  The  issue  of  young 
female heroin use  is a particular worry to the project at this 
point  in  time;  particularly  amongst  the  Emerald    girls.  The 
substances  used  are  also  subject  to  change;  prior  to  the 
completion  of  this  study  service  users’  reported  that  crack 
cocaine  is  set  to  enter  the  local  ecology  as  dealers  are 
aggressively  marketing  crack  by  offering  free  samples  to 
users.  The  use  of  headshop  type  legal  highs  has  fallen 
dramatically;  these  developments  highlight  the  dynamism 
within  the  local drugs ecology and  the  rapidity of change  in 
the substances used.      
 




new  set  of  concrete  and  realisable  aims  and  objectives  for 
the  project.  Such  aims  and  objectives  need  to  contain  a 
mechanism  that  allows  the  project  to  continue  developing 
and expanding within agreed parameters. Any new strategy 
should also allow  for changes  in  the  local drugs ecology. As 
Youth Work Ireland Cork is currently devising a new strategic 
plan  for  the  entire  organisation  this  would  seem  an 
opportune  time  for  the  project  to  formulate  its  future 
direction.   
Additionally,  further  research  into  the  provision  of  services 



































• The  local  community  in  which  the  project  is  set, 
Gurranabraher‐Churchfield 




policies  such  as  the  National  Drugs  Strategy  underpin  and 
impact on the project.  
 
Within  contemporary  Ireland  the  socio‐cultural  milieu  of 
Gurranabraher‐Churchfield  is  undoubtedly  a  disadvantaged 
area.  Deprived  and marginalised  areas  tend  to  accumulate 
problematic drug use due to the preponderance of risk over 
protective factors. Although psychoactive substance use is in 




Young  people  are  especially  prone  to  experimenting  with 
substances  and  over‐using  for  a  variety  of  reasons. 







p.117).  However,  the  young  person  from  a  disadvantaged 
background  (as  exampled  by  Gurranabraher‐Churchfield)  is 
therefore  acting  in  a  particular  social  environment  that 
features  a  heightened  set  of  risks. Despite  this  heightened 
risk most of  the young people do not develop  serious drug 
related  issues;  however,  a  significant  minority  have 
difficulties connected with their drug use.  
 
Society  can  respond  to  this  situation  in  a number  of ways; 
the youthwork community drugs project approach is one. For 
this  approach  to  be  successful  a  number  of  prerequisites 
need to be in place; 
 
• A clear  theoretical approach  rooted  in a  social view 
of  drug  use  that  encompasses  youth,  drugs  and 
related factors;  
• The  establishment  (or  maintenance)  of  a  physical 
presence in the community;  
• The employment of skilled and experienced reflexive 




• Signposted access  routes  for potential  service users 
appropriate to the locality 
 
In  sum,  these  are  the  vision,  the  time,  the  people,  the 
organisation and the access. 
 




solid  example  of  good  praxis  in  this  field.  Moreover,  the 
strategy,  structure,  ethos  and  tactics  employed  by  Youth 















The  means  employed  to  achieve  these  aims  are  a  set  of 
relevant methods drawn chiefly from youth and drugs work. 
The impact of the sponsoring agency is particularly influential 
in  this  regard and  serves as  the  foundation  for  the projects 
work.  From  a  drugs  work  perspective  the  project  is 
successfully  implementing  a  social  model  of  practice 
grounded  in  the  ethos  and  pragmatism  of  harm  reduction. 
This  particular  approach  does  not  dismiss  abstinence 
outright;  instead  it offers  (in as much as  resources allow) a 





share  a  humanistic  ethos  that  views  people  as  having 




not  have  decisions  made  for  them)  and  of  locating  the 
overwhelming  majority  of  social  ills  in  the  manifest  social 
inequality that divides society.  
 
In  this  regard  the evidence  from  this  research  study can be 
interpreted  as  showing  that  the    tier  system,  or  perhaps  a 
strict  adherence  to  such  a  system,  may  not  be  the  most 
useful  or  fruitful  approach  to  problematic  drug  use  in  Irish 
society.  A  flat,  non‐hierarchal  structure  with  transverse 
rather than vertical axis may represent a more effective and 




One  could  well  make  the  argument  that  in  addressing 
substance use  issues  the  specialist expertise and skill  lies at 
the bottom of the current tier system insofar as that the level 
of  skills  and  knowledge  required  to  engage  with  potential 
service users  is of an extraordinary  level and demands both 
implicit  and  explicit  knowledge  and  skills  in multiple  areas. 
Even  the  seemingly  simple  matter  of  effective 
communication in a non‐authoritarian manner is fraught with 
difficulty;  the  Minnesota  Model  response  to  this  issue  has 
traditionally been  to enforce  a  ‘no‐slang’  regime with  strict 
sanctions.  This  approach  negates  the  obligation  on 




The  hierarchical  nature  of  the  tier  system  represents  a 







around  (amongst others)  the  local drugs ecology, outreach, 
engagement,  communication,  relationship  building  and 
maintenance, community and youth issues.  
 
Although  an  expansion  of  the  Gurranabraher‐Churchfield 
project’s services would appear to be unfeasible at this point 
in  time  there  are  no  real  obstacles  theoretically  to  an 
expansion  of  services  if  resources  were  available.  The 
employment  of  a  predominantly  ‘local‐social’ model  rather 
than a medical model in the area of problematic drug use can 
contribute  to  a  diversity  of  approaches  which  will  allow 





This  research  study  commenced  by  asking  can  community 
based  drugs  projects  effectively  deliver  services  across  the 
range of the ‘tier’ system currently employed as a key delivery 
mechanism  in  Irish substance misuse  interventions and does 
the  Gurranabraher‐Churchfield  Drugs  Outreach  Project 
















be  community  located.  Moreover,  this  approach  would 
synchronise with the development of ‘primary care teams’ in 
the health sphere; although it is critical that community (and 
especially  youth)  interventions  retain  the  local‐social 
perspective  as  their  primary  perspective  on  drug  use  at  all 
levels. With  this  point  in mind  it would  not  be  possible  or 
even desirable for such agencies to cover all aspects of drug 
use without  fundamentally altering  their own  identity away 
from the social. 
 
It  should  therefore  be  possible  to  position  the  community 
youth based drugs projects as centres of expertise in the field 
of harm reduction based drug interventions; for this to occur 
sponsor organisations may  require a  far more  sophisticated 
and  research  based  theoretical  foundation  from  which  to 
build  their  work.  In  practical  terms,  a  key  advantage  that 
such  projects  possess  over  other  interventions  is  their 
presence  in  communities  and  the  relations  that  over  time 
build between  the project  staff and  the  local people. These 
relationships foster the trust that is a prerequisite of success.   
The fear amongst the voluntary, community and youth work 









The  rise  of  a  numerical‐referral  approach  to  evaluating 
community  based  interventions  on  the  basis  of  how many 
service  users  transfer  up  the  tier  must  be  resisted  as  it 
neglects  the  vital  role  played  by  these  interventions  at 
numerous levels.  
 
It  is  therefore  behoving  on  such  service  providers  to make 
the  arguments  necessary  backed  up  by  evidence.  In  this 
regard  the  service  providers  themselves  need  to  develop  a 
more  sophisticated  theoretical  understanding  of  the 
complexity  of  drug  use  and  the  multiple  issues  associated 
with drug use. Youth organisations  in particular need  to be 
able  to  argue  from  a  community  ‘local‐social’  perspective 
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Social Class (self reference)     Gender     Ethnicity 
Living Arrangement (i.e. Home/Flat/Partner)   
         







































8. What  type  of  stuff  do  you  do  when  you’re  in  this  project? 
(Prompts, talk, listen, think, shout, eat). 
9. Apart from the drug use, did you have any other issues? (b)If yes, 
















































Strongly Agree   Mildly Agree     No Opinion    

























Name          Position     
Years with YWIC 





Social Class       
Ethnicity        Gender 






6. What have been the key developments  in the projects  life since 
you have been involved? 
7. What are the key theoretical ideas that inform your work? 
8. What  is  your opinion on  the physical  location of  the project  in 
regard to its;  
(a) visibility, (b) access for services users, (c) other? 














11. Who uses  the project  in  terms of  the  seriousness of  their drug 
use (refer to typology of use)? 
12. Can you give an outline account of the (a) age range, (b) gender, 
(c)  educational  level,  (d)  occupational  status,  (e)  housing 
circumstances,  (f)  involvement with  criminal  justice  system,  (g) 

























(a) counselling,  (b) youth work,  (c) groupwork),  (d)  social work,  (e) 
community work, (f) preventative work, (g) social care work, (h) 




































1. What  is  your  understanding  of  the  relationship  between  this 
project and the host organisation YWIC? 
2. Does  the management understand  the nature of  the work  that 
you are involved in? 
















4. Who  has  control  over  the  manner  in  which  the  resources  are 
allocated? 
5. Do  you  think  that  this  project  is  adequately  resourced?  Please 































Strongly Agree   Mildly Agree     No Opinion    















































This  paper  is  concerned  with  youth  work’s  alternative  and 
creative responses to drug issues amongst young people. The 
primary  knowledge  used  in  this  paper  is  garnered  from 
research carried out in February 2010 in the Cork Local Drugs 
Task  Force  (LDTF) project  in  the Gurranabraher/Churchfield 
area on Cork’s north side. The paper will begin with a profile 
of  the  Gurranabraher/Churchfield  DTF  project.  This  will 
include a brief description of  the area and  its  socio‐cultural 
context  as well  as  profiles  of  the  service  users  and  project 
workers.  In  order  to  contextualise  the  discussion  on 
alternative  responses  to  drugs  service  provision,  the 
traditional  approach  to  intervention  in  this  field  will  be 
outlined.  The operational procedures  recommended by  the 
DTF will be discussed  in order  to highlight  the sophisticated 
and creative strategies employed by this particular agency. In 






by  the  School  of  Applied  Social  Studies,  University  College 
Cork  and  Youth Work  Ireland  Cork  (YWIC).  The  purpose  of 
the research  is to examine the feasibility of  locating a range 
of drugs  services  for  young people  in  a  community  setting, 
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spanning  the  range  of  ‘tiers’  set  out  in  DTF  operational 
procedures.  The  research was  qualitative  in  nature,  and  as 
part  of  the  research  methodology  a  number  of  semi‐
structured interviews with selected expert respondents were 
carried out as well as a sub‐survey among random members 
of  the  public  in  order  to  ascertain  local  attitudes  towards 
drug  use.  We  feel  that  through  focusing  on  personal 
experiences  by  means  of  qualitative  research,  the 
effectiveness of the project can be truly demonstrated. While 
data  analysis  is  ongoing,  this  paper  will  use  the 
Gurranabraher/Churchfield  project  as  a  case  study  and 
investigate  the  possible  benefits  to  youth  work  of 






Gurranabraher  and  Churchfield  are  two  neighbouring 
communities on  the north  side of Cork City. Gurranabraher 
was  built  in  the  1930’s  as  social  housing;  Churchfield  was 
built  later  in  the  1950s,  again  as  a  social  housing 
intervention.  Historically,  these  two  communities  have 
suffered  cumulative  social  disadvantage  and  issues  such  as 
unemployment,  early  school  leaving,  lone  parenting  and  a 
high  social welfare dependency  rate  feature  strongly  in  the 
area.  A  sub‐survey  conducted  as  part  of  the  research 
revealed  that  the  overwhelming  majority  of  respondents 
perceived  the  area  to  have  a  ‘drugs  problem’,  both  the 
project staff and the local people perceive the area to have a 






The  LDTF  project  operated  by  YWIC  in  Gurranabraher  has 
been running for ten years. Previous to this, the Cork Youth 
Federation  (precursor  to  YWIC)  had  been  running  a  youth 
project in Churchfield since 1988. The project has developed 
since  then,  changing  premises  a  number  of  times,  and  has 
been  located  in  the  ‘new hut’ – a purpose built community 
centre –  in Gurranabraher since March 2009. YWIC operates 






Our  research  has  found  that  the  overwhelming majority  of 
service users suffer cumulative disadvantage. While  there  is 
no such thing as a ‘typical’ service user, the research suggests 




is  common  with  approximately  90%  of  chaotic  drug  users 
facing  legal charges and numerous younger members of the 
project having ASBOs or cautions  from  the Gardaí.   Housing 
circumstances  vary  among  service  users  with  some  living 
with  parents  in  social  housing,  others  living  in  poor 
accommodation supplemented by rent allowance or in more 
severe cases, homeless. While the project’s remit, as a YWIC 








Traditionally,  on  a  broader  societal  level,  policy  and 
responses  to  drug  use  have  been  based  largely  on  a 




“The  implementation  of  legislation  and  the 





and  supply  reduction. O’  Shea  argues  that  Irish drug policy 
“has drawn its influence primarily from the United States and 
Britain”  (2001;  16)  and  that  this  has  led  to  a  prohibitionist 
approach being developed  in  Ireland where  “the  focus  and 
thrust of  treatment was one of  total abstinence”  (ibid; 17). 
This has several repercussions for the way  in which policy  is 
made and practice is carried out. To adhere to a medicalised 
viewpoint  and  consider drugs  in  isolation  from other  social 
issues, is to neglect the broader societal context which plays 
host  to  a  multitude  of  contributing  factors  to  a  drug 
‘problem’.  A  narrow,  medicalised  approach  overlooks 




under  the  Ministerial  Task  Force.  While  the  LDTF  does 
recognise  that  services  should  be  locally  based  and  have 





delivery. Drug services  in  Ireland are moving  towards a  four 
tier  model  which  acts  as  a  framework  through  which  to 
deliver services (National Drugs Strategy 2009 – 2012). 
While located at tier three, the project does not limit itself to 
the  tier  system  and  indeed  rejects  the  labelling  and 
categorisation  implied  by  dogmatic  adherence  to  such 
systems  as  being  simplistic,  narrow,  abstinence  orientated 
and indeed dismissive of drugs work that does not ultimately 
involve  treatment.  All  of  the workers  interviewed  felt  that 




relegate  youth  services  into  a  role  as  ‘taxi  driver  for 
treatment centres’ since services are increasingly assessed by 
the  numbers  of  clients  referred  on  to 
treatment/rehabilitation.  For  example,  the  performance 
indicators  espoused  by  the National Drugs  Strategy  2009  – 
2012  defines  success  as  100%  of  problem  drug  users 
accessing  treatment  within  one  month  of  assessment  by 





process.  From  a  medicalised  perspective,  evaluations  that 
show a low referral rate can be constructed as demonstrating 
ineffectiveness.  However,  our  research  strongly  indicates 
that  the opposite  is  true; drugs  issues  are being dealt with 
skilfully  in  the  community  by  expert  and  experienced 
practitioners.  The  youth  work  type  response  underpinning 
projects  such  as  Gurranabraher/Churchfield  should  not  be 








a  contributing  factor  to  its  effectiveness  is  the  fact  that  it 
takes a broad, social outlook on drugs issues. As pointed out 
by  Barber,  expression must  be  given  to  the  ‘dual  focus  on 
person  and  environment’  (1995;  26).  According  to  our 
research,  project  workers  view  substance  misuse  as 
symptomatic of deeper rooted  issues and are acutely aware 





stresses of post‐modern  society  require  a holistic  approach 
to intervention. Medicalised operational procedures relegate 
the  social  perspective  to  an  auxiliary  position  and  are 
therefore  ill‐equipped  to  respond  when  dealing  with  the 
complexities  of  substance  misuse  situations.  In 
Gurranabraher/Churchfield, services are delivered holistically 
and, since the project is grounded in youth work, it rejects a 
medical or  legal  focus,  instead adopting a social perspective 
which  allows  for  broader  assessment  and  intervention, 
enabling effective practice. 
 








workers.  Most  of  them  are  personally  connected  to  the 
locality  therefore  local knowledge  is employed as a primary 
source  of  information.  A  solid  knowledge  of  the  informal 
community  infrastructure ensures networking  through word 
of  mouth;  likewise,  personal  contacts  form  an  invaluable 
resource.   The project attempts to  improve the  lives of  local 
drug users, young people and families.   
 




contrasting  needs.  It  is  a  needs  driven  approach  which 
focuses on empowerment and development of service users’ 
potential.    The  significance  of  individuality  resonated 
throughout  the  research  project,  with  every  worker 
emphasising  that  each  person  is  unique,  with  their  own 
personal concerns and it is essential that project workers are 
non‐judgmental,  compassionate  and  understand where  the 
service  user  is  at.    Key  theoretical  ideas  which  shape  the 





Harm  reduction  is  an  increasingly  influential  concept  in  the 
area  of  drug  misuse  (EMCDDA,  2010).  The  introduction  of 
harm  reduction  heralded  a  break  from  traditional 
prohibitionist  approaches  to  drug  use  which  focused 
primarily on abstinence.  According to the International Harm 
Reduction Association (2009)  
“Harm  reduction  refers  to  policies,  programmes 










will  never  exist  (Davenport‐Hines,  2001)  and  the  focus  has 
shifted  to  minimising  harms  and  supporting  the  needs  of 
users.   
Exercising  a  harm  reduction  approach  suggests  a  strong 
commitment  to public health  and human  rights  issues with 








One  of  the  key  theoretical  ideas  that  inform  the  work  in 
Gurranabraher  is the  ‘Cycle of Change Model’.   This method 
was developed by Prochaska and DiClemente:   
 
“The  model  is  ‘transtheoretical’  in  that  it  owes 
allegiance to no one school of therapy but seeks 
to  provide  an  integrative  framework  capable  of 
guiding  practice  irrespective  of  the  therapist’s 
favoured approach” (Barber, 2002; 26).   
 
The  Cycle  of  Change  Model  provides  a  structure  for 




2009).    It  is  a  cyclical  process  involving  pre‐contemplation, 








their  complex  needs.  A  holistic  approach  meets  these 
requirements.  Holistic methods involve in‐depth assessment 
carried  out  collaboratively  by  the  project  worker  with  the 
service  user,  his  family  and  the  community  at  large.    This 
offers  service  users  the  opportunity  to  self‐assess  their 
difficulties.    Personal,  family  and  social  circumstances  are 
explored  along with  strengths  and  aspirations,  cultural  and 
religious  aspects,  physical  health  problems,  employment 
status,  relationship  strengths  and  weaknesses,  functioning, 
and  alcohol,  drug  and  substance  use  and  misuse  issues 
(Golightley,  2009).    Holistic  assessment  affords  project 
workers the opportunity to get to know the service user and 
understand  their  socio‐cultural environment.    It also guides 
project  workers  in  creating  a  person  centred  care  plan  to 
meet  identified  needs.    The  assessment  is  shared  between 




The Gurranabraher/Churchfield  project’s  response  to  drugs 






of  complex  societal  factors  which  contribute  to  substance 
misuse  situations  which  must  be  taken  in  to  account  to 
provide  an  integrated  response.    The  project  takes  in  to 




prohibitionist  approach  based  on  a  medicalised  model  is 
ineffective and, at  times,  counterproductive  in dealing with 
drugs  issues and young people.  It has become clear  that no 
single approach or  ideology  can  claim universal  truth when 
dealing  with  the  complexities  associated  with  youth  drugs 
work.  Our investigation into the LDTF project has shown that 
through  utilising  various  theoretically  informed models  and 
methods, a creative response to drug issues can be delivered 
effectively  in  a  community  setting.    Flexible  and 
multitudinous varieties of approaches have developed since 
the  instigation  of DTF  projects which  has  allowed methods 
from  the  harm  reduction  paradigm  to  become  well 
established.    Project  workers’  personal  connections  to  the 
locality  and  relationships  with  service  users  make  an 
effective, person centred, holistic approach possible.   
 
In  marginalised  communities  such  as  Gurranabraher  and 
Churchfield,  it  is  those  who  suffer  from  cumulative 
disadvantages  that  comprise  the  overwhelming majority  of 
service users in difficulties (O’Mahoney, 2008). The project is 
effective  since  it  employs  creative  strategies  and  is  not 
constrained  by  conventional  methods.  A  prohibitionist 
medicalised  approach,  based  on  flawed  assumptions 
surrounding drug use, has only served to further marginalise 
young  people  with  substance  use  issues.  However,  the 
pragmatic  response  of  the  Gurranabraher/Churchfield 
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project,  which  is  guided  by  social‐scientific  theory  and 
integrated  by  highly  skilled  workers,  is  dedicated  to 













































































She  has  had  two  significant  relationships,  both with  heavy 
drug users. She  is married and has a pattern of arguing and 
fighting with her husband, splitting up, and then making up. 
They have  a  flat  in  the  Luke’s Cross  area of  the  city; when 




Ann has one  child,  this  child  is  in  foster  care with  a  family 
member; she made contact with a GCDOP worker when she 
became  pregnant  again.  Ann  became  aware  of  the  project 
through  ‘Diamond’,  an  intervention  that  provides 









Ann  has  been  using  various  psychoactive  substances  since 
she  was  16,  starting  with  alcohol  and  cannabis.  Ann  is  as 
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polydrug  user,  from  age  20  onwards  her  use  changed  to 
heroin,  cocaine  and  prescription  drugs.  She  had  difficulty 
accepting  that  prescription  drugs  were  drugs,  with  the 
project’s assistance she has now switched to a new GP. She 
no longer uses alcohol. Ann needs approximately 1,000 euro 
a  week  to  pay  for  heroin;  she  usually  smokes  it  but  does 
occasionally  inject.  She  funds  her  use  through  prostitution; 
she  works  six  nights  a  week  and  has  a  number  of  regular 
clients  with  whom  she  feels  safe.  She  never  had  a 
health/sexually transmitted infection check prior to engaging 
with  the  project,  and was  unaware  of  the  various  services 
that exist in this regard.  
























Although this study relies on qualitative data  it  is useful  to briefly 
review  the numbers of people with high  levels of need who have 
accessed  the  services.  From  January  to October 2010  the project 
has worked with a total of 69 drug users who can be characterised 
as having a high  level of  intervention; 33 of  these people were  in 
various  groups  and  36  are/were  individual  service  users. 
Additionally, although not problematic drug users themselves, the 
parents  and  the  concerned  persons  groups  represent  another 
category of service user. These overall figures do not include casual 
enquiries,  work  conducted  from  a  preventative  perspective  or 
activities  such  as  the  occasional  session with  groups  such  as  the 












7  2  9  17 – 32  Heroin, Alcohol,  
Polydrug  
Emerald  Girls  N/A  8  8  16 – 21  Experimental Use 
Diamond  
Women 




11  1  12  17 – 26  Alcohol, Cannabis  
(variants), Cocaine, 
Heroin 
Totals  18  15  33  17 ‐ 32   
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Age  M  F  Totals 
17  1  1  2 
23  2    2 
27  1    1 
32  1    1 
33  1    1 
34  2    2 
Totals  8  1  9 
 
Note; Most  individuals  get  one  or  two  ‘one  to  one’  sessions  per 
week;  however,  one  individual  has  been  receiving  two  or  three 




Age  16  17  18  19  20  21  24  26  27  30  36   
M  0  1  0  1  1  2  3  2  0  1  3  14 
F  1  1  3  3  1  1  1  1  1  0  0  13 









Table 4; January  to  September  2010;  Former  Service  Users 
Whereabouts/Situations 
Situation  M  F  Totals 
Clean  6  2  8 
Relapsed/Using  2  3  5 
Prison  1  2  3 
Treatment  2  1  3 
Homeless  0  1  1 
Pregnant  N/A  3  3 
Unknown  2  5  7 

























i Roberts makes  the  point  that  perceived  reality  is  different  from  actual 
reality  in  that  the  general  view  of  drugs  issues  has  been  severely 
misrepresented;  
 
“If you read  the newspapers, you might get  the  impression 
that young people’s drug use is spiralling out of control, and 
that  illegal  drug  use  is  an  everyday  part  of  their  lives.  In 
reality,  most  young  people  don’t  use  drugs,  only  small 
numbers  take  the most harmful drugs, and only a minority 
of  this  group  develop  serious  drug  problems.  The  trends 
appear  to  be  heading  in  broadly  the  right  direction  too. 
Fewer young people appear  to be using drugs now  than  in 
the mid‐1990s.The picture on alcohol use  is  less  clear, and 
perhaps less positive” (p.6) 
 







2. Difficulties  in controlling substance taking behaviour  in terms of 
onset, termination or levels of use 
3. A physiological withdrawal state when substance use ceases or is 
reduced  as  evidenced  by  the  characteristic  symptoms  for 
withdrawal from the particular substance 
4. Evidence  of  tolerance,  such  that  increased  doses  of  the 
psychoactive substance are required to achieve effects 
5. Progressive neglect of alternative pleasures or pursuits because 
of substance use;  increased  time devoted  to use or  to  recovery 
from effects 








“An  addict  is  therefore  someone  so  declared  by  a 




Given the multiple variables  involved  it  is extremely difficult to accurately 
gauge the general populations opinion on drug issues at any one time. 
 
“Respondents  in  Ireland were among  the  least  likely  to see 
the clampdown on drug dealers and traffickers as effective. 
Conversely, Irish respondents were among the most likely to 
believe  that  the  treatment and  rehabilitation of drug users 
was an effective way  to deal with society’s drug problems. 
Irish respondents (22%), along with those in the UK and the 
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